 جاب هئتم : بهار بییا
 جاب نكارش


 تلفن و نمابر: MFTHIT_WF49AA صندوت بستى RITO_llor مركز بخش : تهران، ميدان 10 خرداد ، كتابفروشى مسجد اركي تلفن ratvfir WWW.Dalile-ma.com
info@dalile-ma.com

ir

Pr
fF
47
fV
fA
pq
fq
$\Delta$.
$\Delta 1$
$\Delta r$
$\Delta F$
$\Delta 7$
(r) ـ شوق شناخت و كوشش براى آن
(F) ـ آثار مثبت و آثار منفى
( (ه) - يـيمودن راه بىراهبر (انسان هادى)
(7) ـ اختلان، واقعيّتى ملموس
ـ ـكو هـش هاديان (V)
(^) ـ جريانهاى شناختى
(9) ـ فلسفة اسلامى و طرحى كلىى از آن
( • (1) ـ حضور تأويل
rـ ضرورت تفكيكى

FF_امهميت تدريس تحقيقى تاريخ آراء فلسفى و عرفانى، و نشاندادن عملكرد تأويل

$$
\begin{aligned}
& \text { آغــاز سخن } \\
& \text { مكتب تفكيك } \\
& \text { اـ انگارهٔ نختستين } \\
& \text { Y- تعريف مكتب } \\
& \text { [جند مقدمه] [ } \\
& \text { آغــاز سخن }
\end{aligned}
$$

v^
11
هـ ـرز بندى حقايق و امميت آن در كار شناخت حقايق
7- جشماندازى والا

Ar
Af Y-

^』 "جهل"، است به حقايق، و تراردادن غيرعلم بهجاى علم)

مقدمات
بخش نخست: شكليابى مكبها
بخش دوم: نفوذ (1)
AV
بخش سوم: نفوذ (Y) بخ (Y)
بخش حهارم: ظهور اسلام
بخش ينجم: درگذشت يسامبر"ص" و "احذف بزرگّي"
^^
بخش ششم: يس از حذف بزرگت


(1) (1) (Y ( )
qY
بخش دهم: اشران مرزبانان (Y)



91

99
بخش پانز دهم: التقاى فرهنگها (1) (1)
1.1
(Y) بخش شانز دهم: التقاى فرهنيگا

بخش هفدهم: التقاى فرهنگها (Y) (Y)
(f) بخش هجدهم: التقاى فرهنيگا
1.^

بخش نوزدهم: مكبهاى كلامى (التقاط -1 (1)


IFY
ifA
101
idr
laf
IDF

107
109
171
ly
17v
179
ivi
ivf
iva
1ヘ7

119
191
YII
YFI
Y71
ห79
YAI
r^9
r9จ

مطلب دوم (ضرورت تدريس و تحقيق درباره تاريخ تحولات
Y- خراسان، برخمدار استقلال عقلى و اجتهادشناختى
Y-
F- Fـ ده مطلب
مطلب اول (فلسفه اسلامى) مسائل و آراء فلسفى و عرفانى)
مطلب سوم (بيان معارف قرآنى خالص در مرانى مكتب تفكيك) مطلب جهارم (توضيخى درباره سه مكتب شناختى) مطلب ينجم (استفاده از عقل در هر سه مكه مكار مكب)


 مطلب نهم (غير تفكيكيان و نظريّة „ تفكيك)،
 برای رسيدن به كمال و سعادت)
هـ قدمت مكتب تفكيك و بيوستگى آن به زمان نزول قرآن كـر كريم

> عالمان تفكيكى (مشُعلداران متهور)
اـ سيدموسى زرآبادى
 r- شـيخ مجتبى قزوينى خراسانى - F- شـيخ علىاكبر الهيان تنكابنى

هـ سيدابوالحسن حافظيان
7- شيخ هاشم مدرس قزوينى خراسانى
V- اـيرزا علىاكبر نوقانى
^^ـ شيخ غلامحسين محامى بادكوبهاى
$r \cdot r$
r．$q$
riq
rr．
PrF
PrF
rF．
pry
ra人
「ヶ．
r90
rvr
r＾．
r＾＾
ras
F．V
fla
frf
frA
PrV
FFF

47
fir
fVD
fAr
fヘq

9ـ ميرزا جوادTآتا تهرانى
－اـ شيْ محمدباقر ملكى

ييوستها
يويوت ا：نظرها
يوست ييوست ب：مبناى علمى يوست F：مسئلة تأويل ريوست ه：عقل، بنيادى بنيادين يوست ף：تعقل، استدلال، فلسفه يوست V：مراتب معارن يوست＾：تفقه در دين ييوست ه：تاريخ تحول مسائل فلسفى و عرفانى و ضرورت تحقيق در اين موضوع
ييوست • 1：فلسفه، تكامل و تحوّل يوست 1 I：مكتبهاى سلوكى و موضع（امكتب تفكيكي＂
 ييوست

ييوست ها ا：تصيده عينّه يِوست 9 ا：سلوك شيّنِ استاد

ييوست V ا：فناى در علم
يوست＾1：فلسفه، حذف يا تفكيك（موضعگيريها）


$$
\begin{aligned}
& \text {, } \\
& \text {;ix }
\end{aligned}
$$



هدف اينجانب |ز مقالة همكتب تفكيكىه سه چچيز بود:
1-عرضنة تفكرّ تفكيكى، تاكسانى كه جوياى شناخت
Tان مى شدند اطّلاعى از آن بدست آورند.
T T Y
تفكيكى، كه هر دو، در حوزهها و دانشگًاههاى ما وجود دارد.
س- يادكردى از چند عالم ربّانى و استاد بزرگوار، كه
برگردن ما حق دارند.

بيقين اين سـه هـدف در نـزد دانشــيان و يـرُوهشيان
هسنديده است. از اينرو بسيارى اين اقدام را مورد تشويق قرار

مهربانى ياد كردند. و اين بنده اميدوار است كه ايـن عـرضه
 دوستان و استادان فاضل نيز با ديدهُ مهر در آن بنغرند كه همان سه هدف ياد شده، با نيّتى خير، منظورى در ميان نبوده

است.

و اينجانب در اين سالهاى رو بيايان عمر، نسـبـت بـه
دينى كه به استادان خود داشُتم، آن را ااداى وظيفه دانستم. و


رزاويههاى ديده معلوم باشد، و ممٌْ آنها مورد نظر و ثرُوهش
قرار گيرد؟

و به دليل خستگيها و كم شدن توان كار، و نيز كار هاى

 رسيده است)، در نظر نداشتم كارى افزون بر مقاله، دربـاره

 به صورت رساللاى جدا درآيد و در دسترس باشد، ايـن را
 افزودم. و هند مطلب كه در يادداشتهاى خود
 بعنوان پيبوستهاه در یايان آوردم

بدينگونه، ايـن رسـاله، شـامل اصـل مـقالهُ همكـتب
تفكيكه، است'، با مقدّمهُ ياد شده و چند بيوست. و ايـنك
مقذّمه:

 كدر T Tن Tمده است، در ینج بخش، تنظيم يافته است:







بحش نحست :
در اين بخش سخنى گفته شده است بكو تاهى، درباره:
هِگونگى دست يازيدن به نگارش اين كتاب؛ سِس تعريف ॥مكتب تفكيكه، Tمده است؛ آنگاه ده مطلب مهمّ شناختى و هس از آنها حند موضوع تحقيقى ديگر نگَارش يافته است. اين موضوعات همه، در باره بدست آوردن معارف يقينى و راه شناخت آنها تأثيرى بنيادين دارد؛ و اگرچه آنها را در
 غوررسى، و مستقل انديشى، و تعقّلى بارور و اجتهادى)، ليكن بر پارهای از آنها مرورى مىكينيم گذرا:

O معارف اعتقادى و شـناختى.
O اقسام معارف و شناختها، يعنى مكتبهاى گونا گون
اعتقادات و نِحْلههاى نكرى، سره يا آميخته.

O شوق فطرى انسان به شناخت و كوشش انسانها در
اين راه.

T T O

O بيمودن راه شناخت بدون راهشناس (انسان هادى)
و زيانهاى آن.
0 اختلاف مسلّم و ملموسى كـه در مـــان مكـتبهاى
شناختى و نِخْله هاى فلسفى و عرفانى وجود دارد.
Oكوششهايیى كه انسانهاى هادى (بيامبران و اوصياى آنان) براى نشان دادن راه درست شناخت بعمل آوردند.

O شكلگيرى سه جريان متفاوت شناختى، در تاريخ
تأملات بشرى، يعنى راه وحى (دين ـ تـرآن)، و راه صـرفأ
متّكى به بحث عفلى (فلسفه)، و راه رياضت (عرفان).
O اثبات فلسفة اسلامى و سخنى باعتدال و ارزش -


 توجّه و تأملّ؛ و سجس اشاره به يك هـك حقيقت مسلّم ديگر، يعنى
 هند، و نقل اتوال در اين باره.

اين مطالب همه بصورتى مستند مطرح گشته است، و
 عقلِّات و مسائل شناختى تقليد جايز نيست، و انسانها بايد با „خرد مستقله و پدركك اجتهادى، خويش آنها را دريابند.

در اينجا بكك برسش ويزهٌ تاريخى نيز مـطرح شـــده
است كه :
 بيشترى به عقليّات داشتند و نظامهاى فلسفى و عرفانى اسلامى

 معارفى قرآنى ـ سره و ناآميخته ـ يديد نياوردند؟

ـو هرا تا اين اندازه به جريانهاى فكرى و نحلهاي يـش از نزول قرآن دل باختند، و عقليّات خويش را از آنها T T كندنده و فلسفههاى خود را بر همان شالودهها و اصول يى ريختند، تا

- يس از رسوب ذهنيّتهاى يبشر فته و رسوخ جسيشداوريسهاى نضّ يافته ـ مـجبور گردند به تأويل آيات وحى الهـى دست يازند، و براى انطباق مفاهيم و اصطلاحات خويش با سنّت از عنصرِ تأويل مدد گيرند، و روش علمى و غيرعلمى را درهم Tآميزند، و آنسان ظواهر كتاب و سنّت را ــ كه حـجّت

 بر Tيات تحميل نمايند.

و همحتنين در اين بــخش يـاد كـردهايــم كـه پاتــمدّن اسالمى" چیيزى است كه بـطور عــمده در رونــد ســياستهاى


 نگثت. و دهها و دهها فكر و شخصيّت و نفوذ، از خودى و و بيگانه، در حوزهُ اسلام وارد گشت، و خطّ يگانه حركت قر آنى ــ در جهت هدايت انسان و صيرورتِ مـتعالى بشـريّت ـ بـهـ رهبري هأنسان هادىه، در قلمرو حــيات اهــل قـبله، تـرسيم نيافت...

 (I YV)



 ", "گروار كردن معنى و مفهو م".

 بيگانهسرورى، در طول تاريخ اسلام، دليل روشـنـن واقــيّيّت






 گُشته است.






 آخرين دين الهى نيز به اين سرنوشت دياريار گرديديد و و نه تنها زمامداران و دربار هاى خلاني فراگيرى قرآن فروتنى نشان ندادند
 از آنان بيرسيد) نيرسيدند، بلكه راه استفادة تودهُ امّت از آر آنان

را نيز بصورتهاى گوناگون سدكردند.

كرامت آميز ترين گونة قضاوت است، و »قسط فـر آنـى كـه فراگيرترين گونه عدالت است نيز مهجور ماند، كه تا هم اكنون نيز اين „تضاوته و اين اعدالته مهجور و متروكك است، و
 ظلم را ـ خه در داورى و فضاوت و هحه در اقتصاد و معيشت عدالت مى چندارند و اسلامى مى شـمارند.

○ ضرورت تفكيك؛ پس از مطالب گذشته، سخن از ضرورت تفكيكك به ميان Tمده است؛ يعنى با تو جه به گسترش كار تأويل در مورد متون دينى (آيات و احاديث) و همحنين در مورد كلام ديگگان (از فيلسونان و عارفان و جز آنـان)؛ آنهم به اين اندازه بيرون از هنجار، يادآور شدهايم كه اكنون (تفكيكکه يكك ضرورت علمى است. يعنى در برابـر چحـنين گستردگى و توسُّعى در امر تأويل بيقين وظيفه همان تفكيكـ
 هر موضوع - در ححّز و هنجار خويش -بازنموده گرددد، مثلكا معاد در قرآن، و معاد در فلسفه، و معاد در عرفان ـ يا فلسفة







مانند معاد حكمت متعاليه _كدام است؟ و آيا اين مـعادهاى
 كامل قرآنى است، كه در هزار و حهارصد آيه مطرح گثــى
 توحيد و مسائل آن، خود مهمترين بخش از معارف انبيايى و ترآنى است، معادى كه حتى اشــاره شــده است كـه خـطوط سرانگشتان نيز به همين صورت دنيايى بازآفرينى خواهد شد و اعاده خواهد گشت، و اينهـه را خداى متعال به قدرت خري
 يعنى همين.

O اهميّت تـدريس تـحقيقى تـاريخ آراء فـلسفى و عرفانى؛ اين موضوع بسيار مهم است، و مقصود اين است كـي بايد روشن شو دكه اين آرا و نظريّات فلسفى و عرفانى (يونانى

 مرتاضى مطرح گشته است؟

در اين مقام، شهيد مطهّرى سـخنانى دارد كـه نشــان

 تاهره (9 (9 ام).






## مكتب ثنكيك



 مى میويد:
... فلاسفة اسلاهى نه تنها توجّهى بـه سير


 كَتهاند.
به نظر ما شيخ شهابالدّيـن سهروردى،

ديگرى بيانات گمراه كندهايى، از نظر ريشـهـاى تاريخى مسائل ابراز داشته استا
 عارن بز رگوار قرن سيز دهم، نيز به نوبئ خود در در گراه ساختن افكار از نظر ريشهوهاى تاريخى سهم


 اشراق مصداق دارد تتفاوت است. نداشتن كتابخانه

 كلمات گذشتگان به محملى قابل تبول، علت اصلى اين امر است...
مرحوم حاجى سبزوارى، گامى كار توجيه
 حتى با بنقولات خودش نيز سازكار نيست، مــلاً

مىیويد:
الفَهْلويُون الوجودٍ عندِّهم
حقيقةٌ ذاتُ تَشَكُكِ تُعْم
از اين بيت جنين استنباط مىشود كه فلاسفهاى كه

است، وجود را حقيقت واحد ذى انماتب مىى دانند.

نظريّه مىشود، يكـى ايـنكه آنــيه حـقيقت است


مىدانيم مدرك مرحوم حاجى در اين سخن، شيخ احـي
اشراق است. شيخ اشراق كـه صـا







الالوجودُ حقيقةٌ ذاتُ مراتب تُعُمُّ مراتباً مختلفاً غنىً و فقرأ؟؟؟
حقيقت اينست كه شيخ اشراق كه مدرك

حكماء ايران باستان (فهلويّون) وجـود را حقيقت
 بس از بيتى است كه در متن آمده است:
مراتبأ غِنَى و فقراً تَخْتَلْفَ


واحد ذى یمراتب مىدانستهاند، همجنين كـه جـنـين نظريّهاى را به خودش نيز نسبت نداده بلكه آن را نفى كرده است، و همه جا بر اعتباريّت وجود نظر نـر داده است. هيزى وكه هست شيخ اشراق اس اساس فلسفـ خود را بر (انور و ظلمت)، گذاشـته است و نـور را حقيقت واحد ذىىمراتب شناخته است... اينجاست كه برای فلاسفهایى مانند مرحوم حاجى سـى سـبزوارى كه تمايل شديد به توجيه و تأويل و حمل بـلـي به احسنِ كلمات ديگران دارند، اين فكر يـدا شده كه بـه بـهتر
 حقيقت وجود بوده است. ولى البته مىدانيم كه اين
 سازگار نيست. اگر شيخ اشراق به اعتباريت وجود ونرد تصريح نكرده بود، و فقط قاعدهُ نور را بيان كرده


 وجه جاى هنين توجيهات و تأويلات نـيست. اثـر اينحنين توجيهات و تأويلات صـرناً گَمراه شـــا ذهن دانشجو او طلبه و هر كس ديگر كه رجوع بـر به اين مطالب داشته باشد]، از نظر سير تاريخى مسائل است.
در كلمات مرحوم حاجى نمونههاى ديگُر
از اين قبيل نيز هست. ما اين نمونه را بدان جـهت
آورديم كه خوانندهُ محترم بداند كتب تدماني مان ما از از نظر ارائٔ خط سير تاريخي مسائل، نه تنها كـمـك درســتى نــمىكند، احــياناً دشـواريـهائى ايـجاد

مىنمايد.'
O مرزبندى حـقايق و اهـميّت آن در كــار شــناخت



 مرزبندى دتيق آرا و اقوال است در رصد حقايق.

درنگیى هماره و نيوشا، در يك يك آيات سترك در در قرآن



 جلال كتاب خدا را ترسيم مىكند:

النّبَّ(ص): نَضُلُ القرآنِ على سائرِ الككلام، كفضلِ
الشِّ على خَلِّهِ

ســنتها، مـاند برترى خـود خــداونــد است بر
مخلوتات.


 كافى، (ج ابا ص احاديث غفلت نشود.

بخش دوّم
در اين بخش به ذ كر تفصيلي مسائل هرداخته شده است.
 مسئله، در عنو انهاى فرعى مطرح گشته است. واقع اينست كه هر محقّقى با مراجعه به تاريخ فر هنگُ و سياست و علم اسلامى،

 علمى قرار گيرد.

O در بارة: اين • •9 مسئله، بايد بياد داشته باشيم كه آنحه در مرحـلة نـخست داراى اهــميّت بســيار است مسطرح ساختن اين مسائل است، كه تا كنون در هيجِ جا مطرح نگشتهه و
 است، بويزُه با اين تنظيم پامنقّح، و دقيق، و مهمّ، و اساسى و و ضرورىی.

○ اين نگاه علمى و گستردهاى كه ــ در انگـارهٌ دراز دامن اين مسائل ريشهاى ـ به سير فكر و فرهنگ انسانى، در قلمرو اعـتقادات ديـنى و كـاوشهاى شــناختـى و حـركتهای

 صاحبنظرى را ــ كه داراى اروح علمى" و " جَنَّم يرُوهشى" و
 نمى هلد تا از كنار مسائل ياد شــده (يكـايكك ايـن مسـائل)


بـادگى بگذرد، و بى يانتن باسخ عـلمى درست بـرای آنـــا
 از اين مسانل ترار مىگيرد)، درخور اعتماد كامل بشماردر.

O و بيقين، فراخوانى به راستغناى معارفى، و واستقلال

 كتاب ( كه مدخلى است براى شناخت ابعادى از اين مكتب)، به





 جزُوهشى و عميق، با بسيارى ويرگگى:

- يرزر -روشنگر حقايقى گرانبار، در تاريخ و و فرهنگك اسلام و و سرنوشت مسلمانان ،


و عقيده و اقدام ،
 ـ تحوّل آفرين در شناخت ارز ارشها ـ بيدار كننده خردها و فطر تها ،
 سرماية صيرورتي انسان، در بستر تـاريخ و زنـــتى، در دراع داه |صيرورت متعالى".

بخش سوّم :
در بخش سوم نيز مطالب قابل تأمّلى مطرح گشته است، و تحقيق درباره خهار مسئله درمورد سير تاريخى فـلسفه و
 عرفان در انديشة اسلامى، و در تفاسير قـرآنـى و حــديثى،
 "اتربيت فردى و اجتماعى" در اسلام ضرورى شــمرده شــده

است.

نيز در اين بخش ده مطلب علمى و تحقيقى مطرح شده است كه بايد از سوى دانشوران فاضل و زُرفانديشان عاقل مورد دقت و تأمّل قرار گيرد؛ اشارهایى به شمارى از اين ده مطلب و آنحهه در خلال آنها آمده است بدينسان است : O ردّ سـخنانِ خاورشناسان و برخى از مورّخان فلسفه در مورد انكار فلسفةٌ اسلامى.

○ اشاره به زيانهاى نبود تأليفات تحقيقى و تحليلى درباره: تاريخ تحوّلات آرا و افكار فلسفى و عرفانى.

O اشاره به ديدگاههاى مختلف درباره تاريخ Tاغغـاز فلسفة اسلامى و مبدأ تأمّلات الهى در نزد مسلمين.

O وازءة ه تفكيكه، و انتخاب آن براى اين مكتب؛ و توضيحى در اين باره.

O اشارْأى توضيحى در اين باره كه اگرچهه در ميان اين سه راه شناختى، فلسفه به استفاده از روش عقلى معروف شده است، ليكن استفاده از عقل در دو روش ديگر نيز تطعى

است، بويزه در روش وحى، كه عقل و تعقّل جزو اركان اصلى
 شناخت حقايق و رسيدن به واقعيّات اهميّت بسيار بلكه اصالت دارد، نهايت، سلوك در اين مكتب بايد براساس تقوى باشد،

 و پاكك از هرگونه امتزاج با روشهاى سلوكى و دستورالعملهاى رياضتى ديگر؛ و در پايان اين مطلب ااشــاراتـى است بـس


O بيان اينكه تفاوت ميان سه مكتب ياد شده از چه نوع
است.
O اشاره به اينكه جدايى اين سه راه به معناى آن نيست

 اعتقاد و إزادت، بسيار يشش رفتهاند.

O همحنين در اين بخش به هجار امر مـهمَ در كـار شناخت حقايق و نيل به واقعيّات و ساختن انسان روحانى و

روحانيّت انسانى اشاره شده است :
ا ـ احياى „فطرت).
Y -
r ـ ت تدبّر در ا اقر آنها.
\&
و اينهمه يك مربّع را تشكيل مىدهد : فطرت + عقل نورى + قرTان + معصوم. و سلوك صحيح كه نتايج صحيح داشته باشد،

اين سلوك؛ است و لاغير.
O اشاره به اين واقعيت، كه منطبت نـبودن و انـطبات نيافتن (و غير ابل انطبات بودنِ) محتواى مصطلحات فلسفى و عرفانى، با مبانى قر آنى و معارف حديثى، سخنى انـى نيست كه تنها
 شناخته شدهاى در فلسفه و عرفانكه استادى آنان در اين فنون در نزد همگان مسلم است، به واقعيت ياد شده تصريح كردهاند و بصراحت آن را ياد آور شدهاند، از جمله علامه سيد محمد ـ حسين طباطبائى، و نقل سخن قاطع و نصّ صريح و اظهارات
 اين موضوع سخنانى مهم از ديگر بزرگان فن آورده شده است كه در جاى خود مى خوانيد).

O اشاره به اهميّت احاديشى كه از „اتأويله منع كرده است و ضرورت تأمّل در آنها و عمل به آنها.

O اشاره به كمال مطلق انسـانى، و كـامل مـطلق كـه معصوم است، و مسائل و احاديشى و تعاليم و حقايقى بسيار
 زرفنزگرى.

بخش حهارم :
در اين بخش، شرح حال جند تن از عالمان تفكيكى آمده است. معرّفى سه تن از آنان ـكه در اول آورده شده است
 كه كسانى از اهل تأليف و تحقيق، و بسـيارى از عــالمان و

دانشمندان و استادان، و پارهاى مراكز رسانهای، و انبوهى از


 رانوشت، بریاية استناد و صحّت و رعايت امانت نوشت. و با

 آمده است نكته هايى است كه فرا گيران هوشمند فرا خرا خوراهند گرفت، و براى إين مهجور محتاج، طلب Tمرزش خواهند اهنر انرد.

## بخش ينجم :

در اين بخش بيوستها آمده است، 1 ا بيوست. و در آنها مطلبها و مسئلههايى تكـميلى و حـقيقتهايى در هـنجار
 پارمای از آنها :

O تأمل در جیگونگی ॥تـهاجم فـرهنگی" در دوران صدر اسلام، و دخالت فعّال سياستمداران اموى و عبّاسى در


 و تلاشهاى گسترده و مرموز عوامل يهودى و نصرانى در اين


 و...) در داخل فضاى تازه یديد آمدهُ اسلامى و قر آنى و در

مكتب تنكيك
زندگى نكرى و فرهنگگى و اعتقادى و ســياسى و اخحـلاتى و اتتصادى و تربيتى مسلمين... و T كندن فضاى مسا و و و و و و و مدارس از بجحثها و تضادهاى كلامى و اعتقادى و سياسى وارداتى و بيگانه، بهجاى Tموزش تعاليم وحيانى و تبيين معالم تـرآنـى

 قر آنكريم به تعليم آنان و فراگيرى تربيت قر آنى به دست آنان تأكيد كرده است...)، و اشاره به علتها و هدنهاى سياسى اين حركت تمهيدى در تاريخ خلافتهاى دمشت و بغداد... و و وار و ار
 تباه كنِ اين حركت تهاجمى بهفضاى قر آنى و فرهنگ و والص قر آنى...

O ارائن يك انظام پ夫وهشى"، براى بررسى مجموعه ميراث فلسفى و عرفانى اسلامى، و روشنسازى سير تـحول مسائل و اخخلع و لبس، در آنها، در زير ا ا عنوان تحقيقى. O اشاره به مسئلةٌ „تأويـل، و مشكـل آفرينى Tان در دورسازى اذهان از سرهشناسى تعاليم قر آنـى و ححـيـىى، و
 تأويل شده است؛ و راز تأكيد احاديث بر هرهيز از پاتأويلها... نيز دورى كار ایأويل، از موازين عقلى و ملا كهاى علمى و شُناختى.

O اشاره به \اههميت بـنيادين عـقلها، در شـناختهاى
دينى، و ازُرفيرّوهيهاى تفكيكى،" و يادآورى موضوع مهم امعرفت عقل به عقله، و ذكر اوصاف و آثار عقل، و شناخت


قلمرو هر كدام)، و مسائل مهمى ديگر؛
O يادآورى تأكيد قرآن كريم و احاديث شريف بر استعمال عقل و استفاده از آن؛ همحثنين عدم ملازمة اسْ استفاده از عقل با روش مـحدود منطق صورى ارسطويى.

O اشاره به تفاوت سترگء و غيرقابل خشُميوشى علوم
 معرض خطاست ــ و نقل سخن داناى بزرگك، مير ابوالقـاسم فندرسكى.
 استدلال نسبت به فلسفه؛ و اينكه ردّ هيجَ فلسفهاى به معناى رد ردّ
 بكارگيرى آن و بهر هبردارى از آن؛ و بيان اين نكته كه آنجه در

 رسيد به تشخيص استقلالى و ايمان عقلى و دريافت تعقّلى نه
 "اكلام خداوند فقط از راه دين به انسانها منتفل مى شود. فلسفه
 نيست. دين است كه انديشه را به جسم و وجود انسان مـنتقل

 „تفكّر فلسفى".

$$
\begin{array}{r}
\text { شناخت واجداره به مراتبان معارف و اهميت شناخت اين مراتب و }
\end{array}
$$

اخبارى دانست، مانند ابن سينا و صـــرالمـتـألهين و آفـاعلى حكيم و علامهٔ رفيعى قزوينى و علامه طباطبائى و شيخ محمد تقى آملى و...'
ابن سينا، در الهيّات (شُفاه، نصل هفتم، از ممقالئ نـهم


 صدرالمتألهين نيز در تفسير (سوره يس يسا گفته است.

اينست مسئله. بس كسانى اندك كـي گا



 مى انغارند، و هـه بـا بـا بها اين ابعاد توجه ندارند.

اصططلاح ياد شده - جنانكه گذشت ـ مربوط است بـه
 متعالى (ممكتب تفكيكه كجا؟ مكتبى علمى، مستقل انديش،






 گرانارج از برزهاى استقلال تعاليم ترآنى و استغناى معالم وسيانى.

را بر سكوى فرازمند و يگانهُ خويش بازنشانـاند؛ مكتبى كه بــهـ آفاقى بسى بالاتر از افق فلسفه و عرفان اصطلاحى، يعنى آفاق فرهنگك شناختى خالص قر آنى فرا مى خواند
 يعنى:
، آموزگاران بزرگك حقايق
ــ روشنگران سترگك بصائر ،
 - حشّمهساران زلال جارى به امر الهى ؛ ـ تجسّمهاى اعلاى عقل آسمانى ، ــ كانونهاى عظيم گسترش تعاليم وحيانى ، ـــمعلّمان والاى ارزشهاى هـاى هماره جاوذان در صيرورت انسانى، ـ سيـيدههاى شكو هبار حضور نور در لحظههاى شدن و

تكامل فطرى ،
ــ طلوعگران فيّاض آفاق فيض محمّدى ،
 اسلامى ،
ـ جـكادهاى فرا افراشتهُ دفاع از عـدالت اجـتماعى و اقتصادى و قسط قر آنى ‘،



- زرفآموزان ابعاد متعالى صيرورت، ؛

اهل بيت عصمت و طهارت ـ صلوات الش عليهم اجمعين.

O و سبس مطالب و مسائل لازم ديگرى است كه در
دنبالةُ پيوستها، بدقت خواهيد خواند.
و در اين هايان خند نكته را مورد اشاره قرار مىدهم:
1 ـ مكتب تفكيك (جنانكه از نام و عنوان آن آشكار


است. هس اين مكتب نمىگويد، فلسفه خوانده نشود و مطرح
نباشد، و فلسفهدان و فلسفه خوان نداشته باشيم ـ هرگز ' ـ ـبلكه
مى گويد، مفاهيم و معارف مرزبندى گردد.

اينجانب از سالها تِيش يـادآورى كـردمام كـه بـايد تدريس و تحصيل رشتههايى چند از دانشها نيز بر علوم مو جود
 حذف فلسفه باشم؟ من در كتاب „ (دانش مسلمينها، مكـتبهاى فلسفى و عرفانى اسلامى راذ كر كردهام و ر ونوس مسائل آنها را

 داشته باشيم كه در بعد معلومات و حتى ابتكارات فلسفى مايه افتخار اسلام در سطح جهان باشند؛ ليكن همواره بايد معلوم باشل كه مقوله حقايق قر آنى مقولهاى ديگر است. قرآن كريم تجلّى علم سرمدى در ذات (اليلةالقدر) است، و توسيم حقايق الهى است در عقل كل و كامل محمّدىى... و اين حقايق و تعاليم در معارف الهىى و صيرورت انسانى كجا؟ و آنحه بشر خـود بدان رسيده است و در دست بشر بوده است و اكنون هـت

كجا؟ از همه شرق تا همهُ غرب، و از روزگاران باستان تا اين
روزگار؟
 تعاليم حاملان علم قرآنى (كه در ظرف زمار زانى
 ابومحمد حسن عسكرى اوعه - با همهُ حذفها و اختا اختناقها ـ نشر دادهاند و آموختهاند)، يكك دستگاه شناختى ناب و و خـالص الص
 جهانيان معرّفى گردد. و افسوس كه استعدادهايى قوى صرف ثرداخحت افكار ديگران گشتى، و از استخراج نظام پاهكـمت

قر آنى غفلت ورزيد.
Y - درباره خواندن فلسفه شرايطى حند بايد رعـايت


 در كف زنگیّ مست (در هر مورد بتناسب خـود)، و مـجهّز







 طبابت و پزشكى؛ و و آيا اكنون در همهُ رشته ها همينسان است؟

و شايد امروز - و از سالها و ساليانى پيش - يـكـى از از نقصهاى زيانبار حوزههاى علوم دينى (به ديگـر حـوزهههاى الى
 آداب علم و تعلّم (و آداب المعلِّمين و المتعلِّمين) در آنـها بصورتى سزاوار مطرح نيست و رعايت نمىشود.

و در هر حال، فلسفه خوانى و فلسفهدانى و فلسفه گويى
و فلسفنويسى را نيز Tدابى است كه تركك رعايت آن Tداب بيامدهايى بد و نايسند و زيانبار دارد. و از جمله اين آداب

هنج تا بسيار مهم است :
(1) ـ ـ استعداد عقلى و فكرى.
(Y) ـ صفا و سلامت روحى و نفسى. (Y) (Y)
(
. ـادب و تواضع (F) (F)
( ( ) ـ الطلاع قبلى از "مـحكمات اسلامى").
در مورد شرط چنجم نظر به اين است كه انسان جويا از
هر رده، ييش از آنكه به خواندن فلسفه بيردازد و ذهنيّ هيدا كند، اصول معارف مبدنى و معادى قر آنى را بياموزد، تا
 فهم خالص قر آنى است.
r - موضوع عقل و تعقّل در اين مكتب نقشَى بنيادين


 خواهد آمد.
f

تدريس كردهاند. البته اين بزرگان با تورّم زيانبار و عمرسوز و
بيحاصل اصعلم اصوله مخالفند، و در اين مسقوله بســيارى از
علماى اسلام با آنان موافقند.

مــعلّم بـزرگك حـقايت تـربيت، و بـرورشگر آفـات مـتعالى
صيرورت، كانون متجلّى نور در برابر ظلمت، و صلابت مـجسّم
صدق و حقيقت در برابر طاغوت نيرنگك و نفرت، بيدارگـر سترگَ امّت، و كوه تحمّلهاى گران امامت، حضرت امر امام حسن

مجتبى، عليهالنّلام :


يُرديه.'



رسانُد دور مىافكند، لِيكـن آنـجهه جـانش را تـباه
سازد مى يذيرد.
امام معصوم، از ما مى خواهل كه در هر سـختنى دقت كنيم، و مطالب را وارسيم، و از مقايسه سرباز نزنيم، و به تنبلى عقلى عادت نكنيم، و به تسامح در شُناختها و معرفتها تن در


## | ـانگاره نخستين

اينجانب از سالها يش ـ در نوشتههاى خويش ـ اصططلاح (مكتب










 سزاوار -به انجام رسانيد، و واين تكليف علمى و دينى بس گرانر انر را اداكردر.

 باشد و كوتاه - فراهم آورم، تا اگر مجال عمل به آن وعده را نيافتم، و

تأليف آن كتاب را نيارستم، كارى كوحك






 تفكيك"، نهادهامَ برای اين است كه شيخ مـجتبى قزوينى استاد اين بـنـنده
 و حــايقِ آن را از او آمـوخت و دانست، و سـيدموسى زرآبـانـي رادی را -








 زنده گردد، كه (اعندَ ذكرِ الصّالحينَ الَتْنْ شوند رحمت خداى فرود آيد.،



همانا ياد كرد شايستگان بيشين و عالمان راسغ در دين ــ كه



 است و تعالى، و سبب پرداختن به كارهاى شايسته و عالى. و و بدين

بيشتر مى گسترد !

بارى... و هــون سـخن از „مهكتب تـفكيكك") مـىرود، بـيگمان خو انندكانى كه تاكنون نامى از اين مكتب نشنيدهاند و براى نخستين بار با اين عنو ان و اصطلاح روبرو مىشوند، و همحنين كسانى كه شنيلهاند و در


 نخست تعريفى از مكتب ياد شده به دست دهم و مطالبى در ايـن بـاره بياورم، سیس انگاره تأليفى كـتاب مـوعود را در مسيان نـهم، آنگگاه بـه يادكردى از عالمان ياد شده بيردازم. اين درستتر و اصولىتر است.

ت تٌ F
تفكيك در لغت به معناى (اجداسازى)" است (هحيزى را از چییزی
 تفكيكک،؛ مكتب جداسازى سه راه و روش معرفت، و سه مكتب شناختى

است در تاريخ شناختها و تأمّلات و تفگّرات انسانى، يـعنى راه و روش روش قرآن، و راه و روش فلسفه، و راه و روش عرفان.

و هدف اين مكتب نابسازى و خالص ماني شناختهاى قـرآنـى و


 نياميزد و مشوب نگردد.

اين سخنى است با جمال در تعريف و هدف "مكتب تـفكيك").

 دست آيد بس است. و اينك براى ابنكه مطلب اندكى روشنتر گردد، به ذكر چند مقدّمه مى ثردازم :
( ا ) ـ معارف يا شناخت حقايق
معارف، جمع معرفت (معرفة) است، به معناى شناختن و شناخت حاصل كردن. معارف در اصطلاح علوم اسلامى به مجموعة (اشناختهاى

 خصوصيّات آن و از جمله حقيقت وحىى، راه رسيدن به ("عـلم وحىى"، ولايت و خصوصيّات آن و راه بهرهورى از ولايت، حـفيقت هسـتى و

 تقدير، تشريع و تكليف، حقيقت عبادات، حقيقت سعادت و شــقاوت،

حقيقت تكامل، حقيقت مرگك، منازل و مراحـل پس از مـرگك، احـوال برزخی، احووال معادى، غايت سير انسـانى، هـدن غـــى خــلقت و راه وصول به آن... و امورى موبوط به آنحّه ياد شلد، يا ــاز اين مقولات ـاز از قلم افتاد. شناخت و معرفت اين مسائل و موضوعها را (معارفن") مىناميم.
(Y) ـ ـ اقسام معارف

در واقع بايد معارف و شناختها را، بطور كلى، بر دو بخش، بخش
كرد :

1 ـ معارف و شناختهاى خالص (سره). Y ـ معاروف و شناختهاى ممتزِج (درهم T آميخته).

معارف خالص و سره نيز داراى اقسامى است :
ـ معارف خالص قر آنى
ـ معارف خالص فلسفى (درگونههاى مختلف) ، ـ معارف خالص عرفانى (در گونههاى مختلف) ،

معارف ممتزِج نيز داراى اقسامى است :
ـ معارف ممتنِج (اقر Tنى ـ فلسفى)"
ـ معارف ممتنِج ("قر آنى - عرفانى)"
ـ معارف ممتّزج ("قرآنى -كلامى)"
ـ معارف ممتزِج (افلسفى - عرفانى") :
ا - ("فلسفى مشّاثى - عرفانى)"
ب - ("فلسفى اشراقى - عرفانى)"
ج - "فلسفى فلو طينى - عرفانى") ؛

و هرجه از اينغگونهها باشد، يعنى آميخته و ممتِّج و مُلْتَط (برگرفتهه) از جندگونه شناخت و ديدگاه، مثلاً: - (|فلسفى - عرفانى - قرآنى".
(ّ) - شوق شناخت وكوشش براى آن
موضوع ديگرى كه بايد ياد شود (و اين مســائل هـمه را آكـنون








 مذهب و ينحْله و طرز فكر ـ از قديمترين روزگاراران تاكنون، درهر
 قدرتها بديد آورده و مطرح ساخته و رواج دادهاند. و البته آنـها نـيز از همين ويزگي روحي انسانها بهره جستهاند).

> (†) ـ ـ آثار مثبت و آثار منفى

 نتيجههايى منفى حِرا؟ چون در بستر مدتدّ تاريخ، متفكّران و انديشهوران

و تأمّل ورزان و رياضتگرانى گوناگون، در سرزمينها و شرايطى گوناگون، با

 بينش و علم و شناخت و معرفت كو شيدهاند، ليكن همهُ آنان - چنانكه ياد

 نتيجهها و شناختهايى اگو ناگون -و گاه متضاد و در ستيز -رسيدهاند. اينها
 مسلكهاى انديشهاى و شناختتى، و حــتى اخـلافى و تـربيتى و ســياسى و حقو قى و اقتصادى و هنرى و عملى و سلوكى - فردى و اجتماعى ــكه تا هم امروز چديد آملده است و وجود دارد، همه نشانههاى بارز و ملموس واقعيّت ياد شده است در زندكى و تاريخ انسان.

بنابر آنـحه يـاد آورى كشت، كـوششهاى شـناختى انسـان، يكُ نتيجهُ مشبت داشته است و سودمند، و يكت نتيجهُ مـنفى و زيـانبار. و بـه تعبيرى ديگر : يِكت نتيِجهُ ذاتى و جوهرى داشُه است و يكت نتيجهٌ جنبى و عرضى. نتيحجهُ مثبت و جوهرى آن، حركت نفس انسان متفكرّ و هويا بوده است به سوى كسب شناخت و كشـفف حــيقت و بـدست آوردن معر فت، و نتيجهُ جنبى عرضى آن ـ كه زيانبار نيز بوده است ـ ـلديد آملن مشر بها و مكتبها بو ده است، و سيس اختلافها و تفر قهها و آثار بد آنها.
(\$) - هيپمودن راه بىراهبر (انسان هادى)
اگر متفكّران بشرى و انديشهورزان انسانى، از نخستين روزكاران،

1. يا مفاهيم و ذهنّاتى كه خود بنداشتهاند كه "علم"، است و "شناخت").

از يِيامبران و آورندگان وحى الهى یـيروى مــى


 معارف آوران افق مبين (رسولان الهى و اوصياى ربّانى) مى آموختند و






 و اين خود هيداست كه تنها (,علم صحيح) است كه در در آن اختلاف نيست.
(7) ـ ـ اختلاف، واقيّتى ملموس
 ٪





 كاضٍ فى الهداية المى الصّراطِ المستقيم). r. باصول كافى" ج اله ص •11.

مشربهاى ديگر با آن درآميزد، و حبّ غير (هادى)" در جان انسان نفوذ



 استعدادى و تربيتى و ذهنى و انديشگیى و اعتقادى و حِّبّى هر مـتفكّكر و و



 آن نيست، و نزد مطّلعان از اين معانى قطعى است.

خصوصيّات و جیگونگيها ـ بيگمان ـ در انسان و تفكّره هاى انسانى
 خصوصيّات و ويزگيهاى جسمى و زندگى و معيشت.... چــنانكه دربـاره


 جهان Tب است، آب زنده است و روح دارد)، يا دربارهُ تأثير محيط در
 ملاحظه شود. '





ـ ـكوشش هاديان (Y)


 انديشهها، و استخراج كانهاى خرد و فطرت (لِيُيرُوا لَهُم دفائنَ العقول)، و آموختن "علم صحيح" روى آوردند، و در اين باره كوششهاى




 حقيقت را نشان دهد)، خستو نگشتنده، و در حق (اعقل بشركى)، يا (امنطق يونانى")، يا („كشف راعرفانى" غلو كردند، و بدين امور اعتماد كامل يافتند،



 معقولى باشد و مدرس كتاب مخخالف آن؛ مؤلّف كتاب قائل به حركت



 است كه زيت و روشنايى آن جز از رو اهاتّت يعصوم بدست نـى آيل.

1. إنهج البلاغء، / /خطب؛ 1.

مشرب باشد و پسر ضدّ فلسفه و عرفان و... (و همينسان در شبه فلسفههاى

و طبيعى است كه متفكّران و تأملورززان مختلف، و ريـاضتخران مختلف، با ويزگيهاى محتلف، و در سرزمينها و زمـانهاى مـختلف، بـه نتيجههاى محخلف برسند - حنانكه رسيدند و مىرسند.
( ( ) - جري يانهاى شناختى
بدينگونههاكه ياد شد، در بستر تاريخ فكر و تأمّل انسـانى، سـهـ


 ينحلههاى گذشته و مو جود شعبهاى از يكى از آنهاست :

$$
\begin{aligned}
& 1 \text { - جريان وحى (دين - قرآن). } \\
& \text { Y - Y } \\
& \text { 「 ـ ـ جريان كشف (رياضت ـ عرفان). ' }
\end{aligned}
$$










 شناخت أبعاد و اسرار و آنار آنـها كـارى در خـور نكـردهانـــا روانشـناسى و روانكـاوى و

جريان نخست مسعتقد است كـه حـقـقتتهاى عـلمى و شــناختهاى معارفى در صورتى صحيحند كه از راه وحى الهى و علم ربّانى به دست
 مى داند حقايق چیست، چس همو بايد حقايق را بياموزد ـ عَلَّمَ الإنسانَ ما ما


 سوى آنها دراز نگردد (البته با تعقّل در دادههاى ورحيانى وحيانى). جريان دوم معتقد است كه راه وصول به شناختها و حقيقتها عقل است، با روشها و امكانات خويش.

جريان سوم معتقد است كه راه وصول به شناختها و حقيقتهاكشف است، با روشها و امكانات خويش.
اين سه جريان، در بيانى خالص و دور از تأويل و انطباق، همين است كه گفته شد. به سخن ديگر، جريان نخست مىگويد، سخن آخر را دربارة معارفِ شناختى و ("حقيقتشناسى عالى" — مى دارند.






 توجه نيافته است. تجربةٔ هر جيز بايد از سنخ همان چيز باشد. بكار بردن ابزار و ادوات شناخت




 تعارض و تضادى معترف نبودهاند، و آن تفاوت ماهوى راكي راكه ميان علم


 مدد „تأويل، آن را ناديده مىگرفتهاند.

## (9) ـ فلسفهُ اسلامى و طرحى كلّى از آن













ד رو حشناسان جديد شايد در مقدّمات راه قرار گرفته باشند.

نباشد ـبايد گفت از آن اطلاع درمتى نداشتهاند، بويرْه از متون آن.
بنابراين، مكتب تفكيك، وجود فلسفهاى را به نام فلسفهُ اسلامى




 نمى توان بطور كامل يونانى يا هندى يا اسكندرانى و امثال آن شمرد، بلكه


اسكندرانى اسلامى)،
پس سخن چچيست؟ سخن اين است كه اين مكتب، اين فـلسفه و


 نشئت يافته از ميراث سرزمينهاى غيراسلامى و قبل اسلامى، و و بـرورش

 گفتهاند، و واقعيّات متون نيز همين را فرياد مى كنده، به شرط آگاهمى داشتن
 آنها در سرزمينها. بنابراين، همانگونه كه تمدن اسالامى، در در همهُ مـظاهر

ا. جنانكه اينجانب در اين باره، در كتاب "„دانش مسلمين"، زير عنوان (انظامهاى فلسفى اسـلام"،
 بهمراه رنوس مطالب آنها مطرح ساختهام.

خود، برخوردار از ميراث گذشتگان است كه به دست مسـلمين تكـامل


 تصريح كردهاندكه نقل خواهد شد.

در جاى خود بايد بحث شود كه آن انسان قر آنى و جامعهُ قرآنى


 جامعة معاويهاى كجاه، و انسان علوى و جامعائهُ علوى كجا؟












 از يكديگر جدايى خذير نيستند. هر جا ادعاى (اتوحيده) است و عدلى در در

كار نيست، فقط همان ادعاست. در جامعهُ قرآنى شناختها و معارف نيز قرآنى و خالص است، كتاب، قرآن است و معلّم كتاب، معصوم، يـعنى
 راه دارد، نه ضعف، نه احتياج، نه ارتجاع.
بارى، باز گرديم به واقعيّهاى كنونى و بـه آنــجه در ايـن تـاريخ



 مكتب تفكيك، مكتب تفكيك است، نه مكتب تعطيل، يعنى مـى

 طالبان و استادان اين دو رشته به اين امر تو جه داشته فلسفه نخواند و هر مستعدّى نيز از آن مطالب حیْ انيزى نداند.










 Y. بز برگانى جند نيز، حتى از مكتهاى فلسفى و عرفانى، به اين امر تصريح كردهاند كه تنها مستعدان

اذهان T اكاه و نضج يافته و Tشنا به مبانى ويزءّ قرآنى و حديثى ــاگرچه
 مرعوب نباشند و ذهن جويندگان را مرعوب نسازند، و به تـفكر آزاد و ثذيرش مسـتقل وا دارنـد، و انـظار ديگـر را ـ بـــدغغدغه و تـضعيف و تحريف - نيز مطرح كننله و از هيش مقدارى از معارف خالص الص قرآنى و حديثى را خود نزد استاد خوانده باشند، و ستس به طالبان بياموزند. در هر حال، چنانكه گفتهاند، (الاتعبّدَ فى العقليّات)، مسائل عالى شناختى رنى رانبايد تحت نفوذ و تأثير پذيرفت.

و امّا دربارةٌ طرح كلّى (رفلسفةُ اسلامى)، مورّخان فلسفهُ اسـلامى هنين مىگويند :

فلسفةٔ اسلامى دريـايى است عـظيم، مـركّب از مشـارب و و مكتبهاى فكرى و عقلى كـه از المتـزاج تـعاليم ديـن مــبين اســلام و و تفكرات فلسفى يونان و ايران باستان و هند بوجود آملـ، و خود بـه
 و عرفان اروبايى و هندى، به جاى گذاشت

 گروهى از دانشمندان اسلامى كه توجه خود را به اين كتب معطون ون





 1. بلكه مىنگريم كه برخى از بزرگان ايـن مكـتب، خـود، مـتون فـلسفى و عـرفانى را تـدريس مىكردهاند.

داشتند، و در محضر برخى استادان مسيحى و يهودى ـ كه خود در
 Tاغاز شد. گويند اولين فيلسوف در اسلام، \#ابوالعبّاس ايرانشهرى")"
 خور اهميت است، جون نشان مىدهد كه اولين دوره بيدايش فلسفة
 است ـ ارتباط داشته است.

 كمال رسانيدند، در حالى كه در همان دوره، مكار مكتبهاى ديگر فلسفى،

 اشراقى به دست شيخ اشـراق اشـهاب الدّيـن سُـهروردى، تأتسـيس يافت. و ترنى بعد، مكتب ابنسينا بـه دست "اخــواجـه نــيريرالدّيـن طوسى" احيا شد. و سرانجام تمام اين مشارب فكرى توأم با مكتب

 به صورت مكتب نوينى درآمد. در عـين حـال در طـول ايـن سـير ييوسته حكمت اسلامى، مكتبهاى كـلامى از يكت سـو، ور و مشـارب
 فلسفى و ادبى بيار آورد.


 ندارد. باز در تواريخ فلسفه مى خوانيم :

معارف اسلامى مجموعهاى است از دانشهاى الهى و بشرى

مكتب ثفكيك
كه ريشةٌ آن در سرحشمة وحى اسلامى فرو رفته و از آن مبدأ فيض


درختى تنو مند درآمده است...
اين واقعيّت قطعى راكه مورّخان فلسفةٌ اسلامى كـفتهانـد، خــود

مسلّمات است و نيازی به كفتن ندارد.
در تاريخ فلسفةٌ املامى چحهرههاى برجسته و بزركگ بسيار داريمّ ليكن مى توان هفت تن را به عنوان سرآملدان سترگك فلسفه املامى نام برد:

1 ـ أبونصر فارابى (م: Qrr
Y ـ ابوعلى سينا (م: FYA)


ه - خو اجحه نصيرالدّين طوسى (م: TVY قَ).


اين فيلسو فان را مسىتوان "احكــماى سـبعةء اسـلام") نــاميد. ' البـته ابنرشد را، به دليل تمحُّض وى در شرح آراء (اارسطو) چحه بسا در شمار Tان شش تن ديگر نياوريمه ليكن او را نيز (ااز بـزركترين فـلاسفهُ قـرون وسطى") شمردهاند و گفتهاند :



ابن رشد، ماند ابوعلى سينا، از فلاسفةٌ مشائى بود، و هر دو



 سبب شهرت زياد وى در ارويا بوده است. ابنرشد تاليفات زيا ريادى انی داشته كه اصل عربى قسمت اعظم آنها از ميان رفته، ولى ترجمهسها
 فلسفةٔ ابنرشد تأثير زيادى در فلسفة يهودى و فلسفة مسيحى داشته

است.
و همين فيلسوف است كه („انته) ـ شاعر بزرگگ ايتاليائى ـاز او به عنوان ॥آنكه شرح بزرگك را نوشته است) تجليل مى كند. و مقصود او شرح آرا و افكار ارسطو است.

بارىى، اينان خهرههاى كاملاُ شاخص فلسفةٌ اسلامى بشـمارند، و جريانهاى فلسفهُ اسلامى و سير و تـحوّ لات آن را

 ("صدرالمتألّهين)" را، از جهاتى، سر آمد فلاسفهُ اسلامى، و كتاب (راسفار)" او را، سر آمدكتب فلسفة اسلامى به حساب مى آورند.

ملآّصدرا زمانى ظهورنمود و در محيطى نشو و نماى علمى
نمود، كه اساتيد و دانشمندان آن عصر خرد رود را را محصور و محبوس
 تقرير مىنمودند، و اگر هم تابع مبانى عرنا و يا اشراق، كسى وجود

داشت همان مـطالب رايـج را تـقرير مـىنمود. مـلآصدرا در انـقى عالى تر از معاصران خود قرار ترفت، و بر عقايل متأخّران اشـرانـرانـى حاصل نمود، و خود طريقهُ نوينى بوجود آورده، و آثارى از خـورد باقى گذاشت كه احدى را همسنگث و همايها او نمى توان در مسائل الهيه نشان داد.
حكمت متعالئّ او مشتمل بـر كـاملترين بـرامـين نـظريّه و نفيس ترين قواعد كثفيّه است.
د... كتب ملاصدرا بمراتب در بيان تحقيق مسـائل فـلسفى و ا
تدقيق در ممضلات فن الهى عميق تر و محقّقانهتر از افكار و آثـار شيخ است.

بدينگونه امروز در نزد جمع وسيعى از اهل نظر فلسفى و عرفانى،

 آغاز و در مقدمةٔكتاب (اسفار)، حكمت متعاليه را شناسانده و اجـزا و عناصر هديد Tورنده آن را يادآور شده است. به برخى از اين يادآوريها در مقدمهُ (الشّو اهل الربّوبيّه)، در ضمن تعبيراتى متعدّد اشاره شده انده است

مشّائى، و تدرُّب در علوم اهل كشف، ور و احاطه بر بر مأثـورات وات واردهُ

 طريقهاى شد كه بر جميع مشـارب و مآرب فـلسفى تـرجـيـح دارد. افكار عميف شيخ رئيس، و ساير اتباع مشّاء، آراء افلاطونيان جديد

1. رالشّواهلا الرُبوبيّة،، مقدّمه، به قلم استاد متبحر آقاى سيّد جلال الدّين آشتيانى، ص شصت و

Y. r. همان مأخذا ص هفتا صـت
r.r. همان مأخذ، ص هنتادويك.
 رواقى، در كـتب تـحقيقى او هـضم شـده است، و سـعهُ افكـار و و
 اشراق و رواق و مسلكك صوقيّه و عـرفاى اسـلامى است. و مأخــذ



ب ... كتاب اسفار كتابى است كه جميع افكار مـتصدّيان بـيان
معارف و صاحبان مشارب در آن هضم شده است، مثلاً در مبحث
 است، و بعد از تحقيقات وسيعى اين قول را به قول حكماى فهلوى
 بيشتر از هر كتاب علمى توجّه داشته است، و استفاده او او از اين كتاب،



 تصريح نموده است و از كسى بنهان ننموده است.

اثــولوجياست. و مأخـن آن مـوجود است. و ايـن كـتاب بـىنظير
 ملاصدرا و افتخار بر اين معنى كه او قابليّت آن را دارد كه اين همه معارف را از اثولوجيا استفاده نمايد، بـهتوين دليـل است بـر ايـنـكه ملآصدرا اهل انصاف بوده، و تقريباً مىتوان گفت مدال انـو است كـه

ملآصدرا تحقيق رشيق قابل اعتناى علمى را از كسى استفاده كـرده


 راكتب قدماى يونان معرفى نموده، و در رسالئ حركت، و جواهر اهر ور ور ور
 است. و برخى از كلمات كه دلالت صريح بر مراد او او ندارد حمل بر مسلكك خود نــوده است. و مأخـلـ ديگـر تـحقيقات وســـع او او در


 ارسطو معلم اوّل میداند.

هس با يكك نظر دقيق علمى به اين مداركك و مطالب، به اين نتيجه مىرسيم كه Tنحهه مورّخان فلسفة اسلامى، در مورد امتزاجى و التقاطى
 متون فلسفةُ اسلامى نيز همان را با دقت و صراحت بيشتر و تعيين موارد و
 رعايت امانت علمى را از دست نهشتهاند. بلدينسان حكمت متعاليه كه بهـ عنوان گرانسنگگترين ميراث فلسفى و عرفانى اسلامى مورد فبول جــمع بسيارى از مطلعان و استادان است، خود داراى هفت عنصر اصلى و جـى

اساسى است بدين شرح :
ا ـ ـفلسفهُ مشّائى.
Y Y Y Y Y

F ـ ـ فلسفهُ رواقى (با توجه به و جوه افتراق اين فـلسفه بـا فـلسفهُ
اشرافى و نوافلاطونى).
ه ـ افلسفةُ ايران باستان (فهلويّون).
7 ـ مطالب و تحقيقات عرفا و متصوّفه.


با تو جه به فهرست اعلامى كه براى حند جلد از كتاب اسفار ـ در
 دقت درباره متفكّكان و صاحبنظرانى كه مطرح گشتهاند، و با نظر به كتبى كه در تأليف اسفار مورد مراجعة فيلسوف فاضل و هر مطالعه قرار گرفته است، مىتوانيم به اين نتيجه رسيدكه هفت عنصر ياد شده، عناصر اصلى
 مى توانيم عناصرى و افكارى را ـ خارج ازهفت جريان مـهـم و مشـهور
 مسائل اين مكتب فكرى و فلسفى و عرفانى نقش داشتهاند.

اكنون ـدر اينجا ـو در برابر اين واقعيّت مسلّم (التقاط و امتزاج در بنياد فلسفة اسلامى)، سه انديشة بسيار مهم و گرانخخيز روى مى نمايد، سـه
 بگنرد. بسادگى گذشتن از كنار اين سه انديشه، بـه مـنزلة (اححـذف روح
 ثرّوهشگری :

1 ـ اينكه چحرا متفكّرانى بزرگُ به اين كارگرايش يافتند، و به جاى

عرضةٌ مكتبى خالص، بر مبناى انديشههاى خويش، و بر كنار از هرگونه امتزاج و اقتباس و تأويل (برگرداندن) و ادغام، يكث مكتب مـزجـى از چندين و چند عنصر یلديد آوردند?

Y Y اينكه جـرا يكك مكـتب خـالص قـرTآنـى در مـعارف بـديد نياوردند، مكتبى قرآنى و سره و ناب و بى نياز از همهُ آنحهه در سطو حـى غيرقابل قياس با قرآن كريم قرار دارد؟ هحرا اين كار را نكردند، همانگونه
 كتابهايى ماننل (اشرايع الاسلامه)، بدون اينكه دستى دراز كـنـنل بـه ســوى مجمو عههاى حقوقى مو جود در ديگر مكتبها و ينحْله ها؟
 نگريست و كفت كه ما بر عكس اين طرز تفكّر، مى خواهيم اين مكتبها و مشربها و نِحلهها و شناختها را، سره و خالص و جداى از يكـديگر (و در حال (تفكيكك)،)، مورد تأمّل قرار دهيم و به ابعاد و اعماق و كنه هر يكك، جداجداه بنگريم و بر سيم؟ و بويزُه در باب وحىى مححمّدى و حقايق قر آنى (كه باب تازهاى از معرفت به روى بشريت كشوده است كه تا بيش از نزول قرآن آن باب گشوده نبوده است، و اين مرتبةٔ بلند و خــاص از عـلم بـه حقايق، تنها و تنها، از آنِ قرآن و وحى مسحمدى است و حــاملان ايـن
 را، خاصّ و خالص، و سره و نابى، و ناممزوج و نامشوب، دريابيم؟ چحرا، اين حق از نظر علم ثابت است و از نظر عتل مسلّم و ازنظر شرع و وظيفه... و اين يكت مو ضعگيرى كاملاً علمى و Tاكادميكك است كه ما به سمره فهمى معارف وححى قر آنى بيردازيم، و در اين راه با همهُ توان بكوشيم، و عناصر تركيبى فلسفهها را بشناسيم و جدا سازيم و آنها را به صـورتى عــى

دقيق مرزبندى كنيم. و اين حق علمى و قطعى و T T كادميكت و ثابت، همان





 همواره در مد نظر دارد.

## (• • - حضور تأويل






 آنها، نيازى مبرم به تأويل احساس شده است. '

در واقع امتزاجى كه از نِحْلهها و مشر بهاى گوناگون انجام یذير فته







است (رو سرانجام، تمام اين مشـارب فكـرى، تـو أم بـا مكـتب عـرفانى، مخصو صاً به طريت ابنعربى، در دامن تشيّع با يكديگر بـتدريج امستزاج يافته است...)، اين چحگونگی بيگمان استفاده از تأويل را ناگزير مى ساخته است. تدوين كنندگان اين فلسفه و عرفان ناگزير بودند آنهمه مطالب را با قرآن تطبيت دهند تا صبغةٌ املامى هِداكند. و اين كار راكردهاند. صرفنظر از تأويلات كسانى چحون (ملاّعبدالرّزاق كاشانى") و (محییى الدّينبنعربى") تأويلات ديگران را ملاحظه كنيد (از جمله، "اعرائسالبيان)" شـيخ روزبهان بَقْلى شيرازى)، تا حضور تأويل را در ايـن مـجموعهُ فـلسفى و عـرفانى مسّسم بنگريد. تأويل آيات و احاديث، حهه در فلسفه و چچه در عرفان، برایى آنان و اهداف علمى و معارفى و تأليفى كه داشتهاند غيرقابل اجتناب بو ده است (مثالً تأويل آيهُ نور، در اشارات ــنمط وسوم. با اينكه اين تأويل نسبت به تأويلهاى ديگر ــ مثالً تأويل آيات معاد، در بحث معاد جسمانى، در حكمت متعاليه - بسيار معتلى است)، و حضور ايـن تأويـل در ايـن نظامهاى شناختى براى كسى قابل انكار نيست.

دراينجاكه سخن از ("تأويل") مىرود، و حضور گسترده آن در فلسفه و عرفان املامى مورد ارزيابى قرار مـى گيرد، مسـخنى را از عـالم شهيد، حاج شيخ مرتضى مطهرى، از نظر خوانندكان صاحب فكر ور و تأمّل،
 مقدّمه آورده شل. وى در ضمن شرح اين بيت معروف منظو مهُ سبزوارى :

 خرقه يوشيده است. وى از مدانعان „و حدت وجوده، ابنعربى است، و هر دو از عرفاى بزرگّ اهل سنتّند. ץ. تأويل، در واقع، نوعى „تحريف، است، تحريف معنوى، در كلام هر كس كه اعمال گردد.

י'نَّهْلويُّونَ الوجودُ عندَهُمُ
حقيقةٌ ذاتُ تشكُّكٍُ تُعْمُ
R
مىگويد :
Mr
.... يس وقتى شيخ اشراق خودش تصريح مىيكند كه اين نوع


 اصالت وجودى و احياناً عرفا در باب حقيقت وجـي حرف شيخ اشراق منطبق مـى شود... نـه، ايـن درست نـيست. البـته حاجى از كسانى است كه باصطلاح، خيلى مصلع است، و ما در دو ارو اري


 اينكه اين توجيه برخلاف نصّ گفتئ آن شخص باشد...

اين روش تأويل، كه مرحوم مطهرى بدان تصريح كرده است، و از

 چحنانكه بدان اشاره كرديم، و برخى علل و جهات آن آن را نيز يادآور شديما
 مباحث ("نفس)" و (احركت) و (امعاد)" و همحچنين درمورد آرا و نـظريات برخى از فيلسوفان يا عارفان مخالف.

صدرالمتألهين شيرازى، در سفَر چـهارم (سـفر نـفس)، در فـصل

ششّم، كه به شمارش نظريةٌ قلما دربارهُ نفس ـ به نقل از كتاب (اشـفا") -
مى هردازد مىفرمايد :

نحنُ نَحْمِلُ كلاتههم على الرُّموز، و نُأُؤُلها تأويلاتٍ حَسْنةُ، بقَدرِ مـا يُمْكِن، إنشاءَاللُّ تعالى.
 گفتهاند، نه اينكه يكت انديشُٔ صريح ابراز داشته باشند)، آنگاه آن
 تأويل مىكنيم...

نيز در فصل جنجمه، از مو قف سوّم، از سفر سوّم، در ضمن مباحث مربوط به (اعلم بارى تعالى)، به ردّ نظر معروف معتزله، دربارهُ واسطهٌ بين وجود و عدم (حال ـ شيئيّت معلوم) مى يردازد، آنگاه مى فرمايل :

از برخى از اعلام صوقيّه نيز مطلبى نقل شده است شبيه نظر
معتزله، كه در سخافت و بطلان و دورى آن از عقل، كمتر از كلام




والإحكام.... ${ }^{\text {r }}$
Tآنگاه به نقل كالامى از (فتو حات) (باب raV) مى پردازد و به تو جيه آن
مبادرت مىورزد.
شهيد مطهرى مىگويل :
I. (ا, ا,
.IAF-1AY

ملاّصدرا هم خيلى كوشش دارد يك تو جيه و يك سـحمل

 فلان جا، در گوشهُ فلان حرفش، يك كلمها
「
... خود مالّصدراكه بَايه گذار اصالت وجود است، مثل همة
 طرندارانى براى نظريّه خود يِدا كند، در ميان حر فهاى (ابوعلى") هر


 هست، الا اين غير از اين است كه اين مسئله برايشان مطرح بود ايوه است
 خلانش را در جاى ديگر گفتهاند. ملآصدرا ديگـر آنـجايّى راكـه







 ماهيّت باشد.





## ــ ـضرورت تفكيكى

اكنون كه چچگونگى سير انديشهُ مسلمين، در مكتبهاى فـلسفى و

 اندازماى سخن رفت، و به برخورد تأويلى متفكّران بـا آراو و مشـر بـرا و و











 در نياميزند، تا مو جوديّت علم قر آنى، و و جوهر معانيانى




 قرآن درباره معاد و شئون آن استفاده مىشود (با صر درفنظر از ديگر افكار

و انديشهها بطررىى كه انگگار آن نظرها و انديشهها ـ نه اصل آنها و نه تطوّر يافته و اسلامى شده آنها ـ نبوده است)، كدام است؟ پاستخ حاضر باشده و گفته شود، معاد قرآن ـ خالص از ديگر مطالب و تأويلات ـ اين است. و
 خويش و مباني حقيقتْ شناختى و جهانشناسى خود ـ ـ در همهُ شعبههاى آن ــاستفلال و تماميّت و غناى كامل دارد، و بهاصطلاح روز6 "اخو دكفا") و خو دبسنده است، و نيازى نداشته است كه بعد از • . ا تا . . Y و بلكه . . . جاهاى مختلف و كسان مختلف، وارد اسالم شود ــحالا به هر منظور -و با استفاده از آن معارف، نظام معارفى اسلامى - يعنى نظام معارفى امّت قرآن و قبله ـ شكل گيرد، بلكه قرآن كريم درهيعِ بعدى ازابعاد و هـيع مقولهاى از مقولات، نيازمند به هيَ كسى و مطلبى و بيانى و روشـى و اسلوبى و تكملهاىوتو جيهى و فلسفهایىوعـرفانى نـيست، و بـلكه ســنخ مطالب آن غير از مطالب ديگران است. مطالب و حـقايق قـرآن، وحـى منزل و (آكلام نور)" است، وححى منزل كحا و دادههای افكـار بشـرى و حاصل رياضات مرتاضين كجا؟

و ازاينجا ضرورت و اهميّت (امكتب تـفكيكك)، بـر خـردمندان منصف، و مـعارفِشناسان مسـتقل انـلـيش، و صـاحبنظران بسىطفر و و فاضلان معتدلُالفكر، و نويسندگان حرمت شناس پديدار مىگردد. و از اينجا دانسته مىشود كه اصحاب (مكتب تفكيك"، خلمتى بس بزركّ كردهاند، و مرزهاى وححى الهى را یاس داشتهاند، پِس بر محقِقان و عالمان (در صورتى كه دارایى (ااخلاق علمى") باشند ـ و اين قيد مهم است) لازم است كه اين مكتب را بدون پیشداورى مورد تأمّل قرار دهند، و ازمكاتب معارفى و شناختى بس مهـم بشمار Tاورند، هرجند مبانى T آن با مذاقى كه

براى خود بدست آوردهاند همگون نباشد.

F ـ ـ اهمّيّت تلريس تححقيقى تاريخ آراء فلسغى و
عرفانى، و نشان دادن عملكرد تأويل
در اينجا بايد با تأكيد بسيار ياد آورى كنيم كه از جمله چهيز ها هايى كه

 زرف در آن باره كو تاهى نشود، اين سه موضوع است :

$$
1 \text { ـ تاريخ فلسفه و عرفان. }
$$

Y
علمى و دقيق اين آرا از ادوار قبل از از اسلام تار تاكنوا
r ـ تاريخ تأويل و علل گرايش به آن و كاربرد و و نتايج آن.
اطلاع يافتن زُرف از اين سه موضوع براى مدرّسان و محصصّان و و مؤلّنان











دركّ،) و (استقلال در تشخيص،، به ورطة (تقليد در عقايده)، و دنبالهروى

 فطرت") و در (ارصد حقايق، - به اصطلا است نه طالب علمان و عالمان و صاحبنظران و جويندكان ورين معرفت و دانايى و شناخت و بصيرت.
 عرفان و تطوّرات مسائل فلسفى و عرفانى، بويرّه براي مريّى مدرّسان و و استادادن
 بايد اين تاريخ مطرح باشد، و سير تطوّرات مسائل ازدوران بران بيش ازاسلامار،
 و در خلال آن به تحوّلات مسائل و تطوّر اصطلاحات ورات و تبدّل مـفاهيم توجّه عميق مبذول گردد، و نقلها و اقتباسها و و تـقطبعها و و تطبيقها زيا زير ذرّهين گذاشته شود، تا معلوم گردد كَ كه جه

 ضرورى و تحقيقى بايد همواره نتش تأويل به دقيقترين شرين شكر انـل تعيين و مرزبندى شود.

 در طالبان علم و معرفت بالا مى برده، و آنان را راز سادگى در در تلّقى ـكه مقلد هرور است ـو تقلبد در تشخيص و مرعوبيت در برابر بزرگان و آراء آنان

رهايى مى بخشد.' و تربيت عقلانى درست اين است و اجتهاد در معارف و شناختها اين.

ه ـ مرزبنلدى حقا يت و اهمّيت آن در كار شناخت
حقا يت
آنحه دربـارة اهـميت تـحليل تطورّرات تـاريخى و انـديشگى و



 فكرى. در واقع تأويل آراكار درستى نيست، حـي



 يابد، تا بتوان به مقايسهُ آرا ثرداخت، و و از اين ميان ـ تا آنجاكه مدكن

است ـ به حقيقت دست يافت.
امام علىبنابيطالب(")" مى فرمايد :
إضرِ بُوابعضَ الرَّأى بيعضِ، يَوَلَّد منهُ الصَّوابِ.



 اجتهادی، ازع عوامل عمدة اصصيرورت متعلىي، استى. r. rex

ـ ــراء گوناگون را در كنار هم نهيد و با هم بسنجيد، تـا بـدينگونه
رأى درست بدست آيد.









 كريم بسختى آن را نكوهيده است.

تعيين كردن مرز رأيها و حدود حقايق و شناختها، مقدمة رسيدن به






 عقليّت خويش مندكك ساختن، و حق اظهار رأى رااز او سلب ركردن. در واقع، ما با تأويل كردن سخن هر گوينده، استقلال انـديشه و

خاصيت تفكر را از او مىكيريم، بـلكه صـلاحيت تـفكر و تـعقل (رأى داشتن مستقل ) رااز او ملب مىكنيم، و به جاى او مى انديشيمه، و انديشُّ خويش را به دهان او مىدههم و از بيان او استخراج مىكنيم. در صورت جواز تأويل و عمل به آن، براى هيّع متفكرى و هيج مكتبى وجه امتيازى باقى نخواند ماند.

از سويى ديگر، اين (ااختلافن كثير) كه قرآن كريم فـرموده است يك است. و اين خاصيّت مكتبها و رنـحلههاى فكـرى است. مـا نــمىتوانـيم واقعيّت را دگرگون سازيم يا از ميان بيريم.كـوشش در ايـن بـاره يسعنى دربــارة تأويــل آرا و تـططبيت مـفاهيم كــوششى بـيهوده است. عـالّمه سيدمحمدحسين طباطبائى نيز به بيحاصلى و بيهودگى كار تأويل و تطبيق تصريح كرده است. سخن ايشان خواهد آمد. آرى، رفع اختلافت آرا با تأويل ممكن نيست. ${ }^{Y}$ رفع اختلاف صححيح به بازگشت به نـظر صـحيح است و قبول آن، يعنى رسيدن بهنظر صحيح، از راه مقايسه آرا (بـا بـاقى گذاردن هر رأيى بر حال خود و اصالت خود، و هرهيز از كار بيحاصل
 روش درست ـ است كه قرآن كريم بدان فرا خحوانده است، در اين بـيان درخشان بلاغى، و منشور فروزان تربيتى :


1. به احاديث منع تأويل بنگريد، و در شدت لحن آنها تأمل كنيد، و از والايى محتواى آنها در كار تربيت و شناخت غار غنلت نورئ

 است كه منظور از اين بحث مهم و بيدارگر، آن موارد محدود نيست.

 مى بذيرند)، ايناند كه هدايت خدايى (از راه نطرت بيدار و عــل آزاد) نصييشان گثته است، و خردمند هميناند.
\& ـچشُماندازی والا

اكنون مىنغريد كه موضوع (اتفكبك)، موضوعى بسيار گرانقدر

 مؤكّد اصحاب اين مكتب از گرايش به تأويـل و تـطبيق و پـنـيرش آر آن،


 نمى يذيرد.

آرى، در آستانه بهرهمندى از درياى بيكران وحـى الهـى، و در



 درياى خروشان تفكر صحيح، با قطنماى فطرت و بـادبان عـقل پـيش

 آنهاست.

رفت، تا به ساحل (اصيرورت قرآنى") رسيد، يعنى بايد از كلام نور (كلام


 شود كه گويى حقايق قرآنى بر قلب انسان مستفيد از قرآن فران فرود مى آيد (قرآن را حنان بخوان كه گويى بر تو نازل مىگردد).

| ـشيخ مجتبى قزوينى و ((مكتب تفكيك)"

جنانكه عرض شد، در اين يادوارة مختصر، از هيرداخت







 „مكتب تفكيك") فرصتى پيش آيد، و توفيق نوشتن كتاب „ پشيخ مجتبى

 ثبت كنم، اججابت فاضلان و اغتنام فرصت راهـ را..

 استعداد جوان و دانشجويان هوشمند و مدرّسان و استادان گـرانـرانـقدر، و و

همحخنين مورّخان علم و معرفت املامى ــاكنون و در T آنده ـ راهگشـا باشلد، و به شناختن و شناساندن (امكتب تفكيكت) كمكك كند، و به صورتى اگگچهه اجمالى مسـائل رادر هـيشديدها بحـنـارد، و راه بـدست آوردنِ معارف سره قرآنى و شناختهاى خالص وحيانى را نشان دهد؛ و چجنانكه


 فهرست مسائل و مباحث و مطالب و مـوضو عاتى كـهـ تـحقيق عـميق و و زرفكاوى گسترده دربارة يكايكت آنها ضرورت قطعى دارد (و در ايـن ضمن روشن مىگردد كه تحقيق و تبيين معارف، بدون تحقيق دربارة اين
 است نه معلومات) :

## r

(مسائل تاريخى و تحقيقى و علمى كه لزُوهش دربارهُ آنها يك ضــروروت
 قرار دادن غيرعلم بهجاى علم)

مقدمات :
مقدّمه (1) : انسان ميان تفكّرّ و احساس.
 ب ـ تفكّرات تجريدى و غير تجريدى. ج - فطرت و مبادى ايمان.
د ـ افكار توحيدى قديم.
مقدمه (Y) : يونان و فلسفه.
مقدمه (r) : فيثاغوريان، كلبيان، رواقيان.
مقدمه (F) : سقراط، افلاطون، ارسطو.
مقدمه ( ه ) : اسكندريّه و فلسفه (فلوطين).
مقدمه (T) : مرزمينهاى اشراق و عرفان.
مقدمه ( ( ) : او اوانيشادها (هند).
مقدمه (9) : معارف هرِمسى.

1-(انفوذ فرهنگ يونان در دين يهود)). . Y عالمان يهود و فلسفه.
Y ـ P F ـ تطبيق (اتورات) با فلسفه به مدد تأويل.

$$
\begin{aligned}
& \text { هـ - ابن ميمون و كتاب (ددلالةُ الحانرين). } \\
& 7 \text { ا - اصصدوقيان)، معتزله يهود. }
\end{aligned}
$$

بخش سوم :

نفوذ (Y)

ـ ـ ـنفوذ فرهنگك يونان در مسيحيّت.
Y ـ ـ عالمان مسيحيت و فلسفه.
r
F ـ ـ ـقدّيس آوگوستينوس.
هـ ـ قديس أَنْسِلْم.
7 ـ ـقدّيس آلبرتوس كبير.
V

1 ـ ـلسفهُ مَدرَسى (اسكور لاستيك) .

## بخش جهارم : <br> ظهور اسلام

1 - ـعرضهة مفهومى تازه از :

$$
\begin{aligned}
& \text { أ - توحيد. } \\
& \text { ب - عدل. } \\
& \text { ج - معاد. } \\
& \text { د ـولايت. } \\
& \text { هـ ــانسان. } \\
& \text { و - جهان. }
\end{aligned}
$$

ز - جامعه.
ح - تكليف.
_ ا احياى كرامت انسانى با دعوت به علم و عمل .
r ـ تحكيم ثايههاى حكومت قسط.

ه ـ آغاز مبارزات بزرگك.
7 ـ تبديل مبارزات نظامى به مبارزات فرهنگى :
أ ــ از سوى يهود و مسيحيّت.
ب ـ ـاز داخل اشرافيّت جاهلى.

بخش هنجم :
درتذشت پيامبر *ص* و *حذف بزرتک*

Y ـ
r
F
ه ـ خططبُ خليفهُ دوم در (اجابيه) (سلب مسئوليّت تربيتى و تعليمى
از خليفه).
7 ـ اشراف مرزبانان (نيز $\leftarrow$ بخش نهم و دهم).

بخشُ ششم :
پس از حذف بزرتك

$$
1 \text { ـ بازكشت احو ال ( ججاهليّت)، }
$$



Y ـ ب بنى اميّه و بنىمروان در جاى آورندهُ (اقرآن)،
r ـ گكترش جامعةٌ اسلامى و مطرح شلدن افكار و مباحث.
P ـ ـ نياز امت به تغذيهُ علمى و معارفى ( (1).
 وارداتى، و برای یاسـخ دادن به سؤالات احبار و كشيشان، به

مفسّر راستين ("قرآن)،
7 ـ مطرح شدن محجّد على بنابيطالب(")" (تو جّه مـجدّد (امّت") به
(امامت)،).
V
1 - ـ حارهجويى سياست و خلافت، برایى حذف كامل (اامامت)، (نيز
↔ بخش هفتم و هشتم و يازدهم و دوازدهـم).

بخش هفته :
خلافت »دمشقه و چاره جو يمى براى حذف كامل „امامت«( ( )
I ـ قتل وسيع طرفداران على(|(Y)،
Y ـ ت تحريم رجوع به آرا و اقوال على"(اع)".

اعتقادى.
F ـ ت نزديكت شدن به جهان مسيحى و عوامل نفوذى مسيحيّت.
ه ـ ارتباط امويان (خاندان ابو سفيان) با دربار روم شرقى (دولت
بيزانس)، دشمنان بزرگك اسلام و ("قر آن).
7 ـ سياست فرهنگى بنى اميّه (تهاجم فرهنگى - ا ــ ) :
أ ـ منع نقل احاديث امامت.
ب ـ جعل وسبع حديث دربارة خلافت.

مكتب تفكيك
ج - ترويج (مكتب رأى)، در تفسير (اقرآن)، و تبيين احكام، به
منظور بیىنيازسازى امتّ از رجوع به به اهل (اقرآن) : ( (1) - بیديايش تفسير به رأى.

.
(F) - ـورود نصرانيّات در تفسير.

بخش هشته :
خلافت »دمشقه و چارهجويى براى حذف هامل امامت(Y)
1 ـ حضور وسيع عوامل فرهنگت مسيحى در دربار دمشق.
أ ـ ـسرجون بن منصور و ا امور مالى دربار.
ب - غياث بن غَوث أخطر (شاعر مسيحي هتّاكِ دش دشمن اسلام
و مسلمين، بويزْ „ا(انصار)،
ج - غيلان دمشقى و ترويج نظريهُ جبر و اعتزال.

Y ـ ـ حمايت معاويه از علماى كلام يهودى و مسيحى، و تـحليل
T
「 - تو جه به اععلوم اواثل"، به منظور تأمين نياز فكرى و و علمى امّت
و بیىنيازسازى جامعة اسلامى از از رجوع به (اقيِّم قرآنه).
أ ـ شواهد تاريخى.
ب ـ ـنخستين گامها در تر جمهُ علوم بيگانـانه.
F
أ ـ به منظور انصراف اذه اذهان از توجّه به مساثل
درباره (احاكميّت حق)،.

ب ـ به منظور انصراف اذهان از حقايت (اقرآن)،؛ و از احساس
نياز به مفسّران راستين.
ج - حضور تفكّرات ياد شلده و سبب شدن آنها براى ناخالصى
فهم قرآنى.
د ـ عالمان راستين قرآنى، تحريم شدگان سياسى و فرهنگی.

أ ـ ـ مسئلهُ (اححدوش و قِدَم قرآنه).
ب ـ مسيلهُ (اجبر و تفويض)"
ج - مسئلة (منزلةُ بينالمنزلثّلين)،
د ـ ـ مسثلة (اتعطيل و تشبيه)،.

7 - (ابيعت قَهريّه) و شرعيّت دادن به آن و آن


9 ـ ـ رابطءّ معتزله و اهـل رأى بـا دربـار مـعاويه' (نـيز










 غيرمستقيم، هرآن مم از سياست الوى آسيب ديد. معاويه با هوش و و زيركى طراحى اين سياست

## نوزدهم).

- ـ ـ انتقامى كه اشراف و سرمايهداراران بنى اميّه از اسلام گرفتند : أ ـ حذف سياسى و ادارى امام على بنابيطالب (ع)،

 د - نفى گسترش تعاليم محمد(ص)، به وسيلة حـذف مـعلّم و

مجرى.
I 1 ـ اسلام در طريق محو كلى.
 من حسين،"(1)، و تأمّل در معناى عميق آن)، (نيز

نهم).

بخش نهم:
اشراف مرزبانان ( )
1 ـ حضور مشـرفانه و بـيدارگـر حــافظان راسـتـن اسـلام (اهــل
$\rightarrow$ نمى توانست آن را فراموش كند.







 در اين مقوله را بروشني نمايان بلكه لازم مى سازد.

بيت(1)،) درعين حذفهاى بزرگڭ و مهيبي :

انگشت نهى بر حسّاسترين نقطة انحراف در در فـرديانى
جامعه ير دازى اسلامى).

ب - -(انهجالبلاغه)،، تجديد مطلع اسلع آيات وحى

Y ـ عـاشورا، تولّد دوباره اسلام :
أ - ياسدارى باروهاى (قرآن).

ب ـ تأكيد بر جلالت بزرگت انسان.
ج - ترسيم دين (اتوحيده) و ("عدل)"
د ـ خطبههاى عـاشورا، انـفجار وارْههـاى خــورشيد در ذات
اشراق.
r ـ ـ صحيفهُ سجّاديّه، تداوم فرياد عاشورا :
أ ـ عاشوراى كلمات در حماسه خدايى تربيت و بيدارى انسان.


اجتماعى، اقدامى و انقلابى...


7 ـ شاعران بيدارگر...

بخش دهم :
اشراف مرزبانان (「)
1 ـ تعاليم امام باقر"ع)، و نفوذ گستردة آن، خطرى بـزرگڭ بـراى

نظام خلافت.
ـ Y Y Y Y
F ـ ـ حضور مكتبى المام باقر"ع") در ادبيّات زمان.
\& \& اصحاب المام باقر|ع") و نشر معارف اصيل قرآنى در مسطوح
كوناگون امّت :
أ ـ مطرح ماختن فلسفة امامت.
ب ـ ـطرح جامعةٌ موحّد قائم بالقسط.
ه ـ مكتب جامع جعفرى و فعليّت يافتن خطر :
أ ـ مطرح ماختن فلسفة امامت.
ب ــطرح جامعهُ موحّد قانم بالقسط.
7 - حهار هزار شاگرد و نقش این سپاه بزرگك فكرى و فرهنگی.
ايجاد تزلزل در جريانهاى ساختگى به دست سيامت (تصوّ ف، V
فرقههاى كلامى، جريانهاى فقهى و...).
ـ ـ تشويت شاعران مجاهد بيدارگر (در برابر شاعوان تسليم گرا). ه ـكسترش جامعة املامى و مطرح شدن افكار و مباحث، و نياز

امّت به تغذيةٌ علمى و معارفى (Y).
. 1 . 1 I - بى.بهره بودن حاكمان از علم قرآنى و مسعارف المـلامى و پیامدهای آن.
I I Y
(نيز ↔ بخشهاى مربوط).

بخشَ يازدهم :
 1 ـ دزديدن انقلاب بزركت ضد اموى و نشستن سفّاكان عبّاسىى به

جاى یاكان آلمسحمدرص"). Y ـ
r r ـ ت تحريم امام

نظارت برآنها.
هـ ـ ماختن فلسفهُ سياسى جديد براى خلافت جانـر جانر، در برابر فلسفهُ

7 ـ طرفدارى جدّى از فقه قياسى (فقه بريده از كتاب و ســنـّت و و


فقه متّخذ از كتاب و سنّت و مستند به اهل بيت(1)،).'

بخش دوازدهم :
خلافت »بغدادء و حارهجويى براى حذف

به عالم اسلام.

هندوان) و ترجمة آنها.


واحد و بىاختلاف قر آنى.

ه - سياست فرهنگى بنى عباس (تهاجم فرهنگی ـ ـ Y ـ ـ ) :

أ ـ دادن امكانات به عو امل نفو ذى فرهنگى بيگانه، به منظور
تسلّط بر شئون فكرى و فرهنگى امّت.
ب ـ تسلّط بر افكار، مقلّمه تسلّط بر اعمال و وركا وركات. ج - وارد ساختن گستردة مباحث لغوى و صرفى و نـحوى و قراثتى در دروس و تفاسير ॥قرآن)؛ به منظور دور داشــتن افكار و نفوس از تو جه به علوم حقيقى (اقـرآن)" و تـركك

رجوع به مفسّران راستين Tن.
د ـ تعبيه و ترويج شخخصيّتهاى بدلى به جاى شخخصيّتهاى اصلى
(در فقه، تفسير، عقايل و معارف و اخلاق).
هـ ـ ترويتج تصوّف و صـوفيان دربـارى (يـا بـيطرف و راهب
مسلكت)، در برابر مكتب عبادت و تقواى اهـل بـيت("ع)، مكتب درگير و فراخوان به تعهّهات اجتماعى و مداخله در

مسائل سياست وحيات انسانى.

بخش سيزدهم :
بررسيهاى تاريخى - برون متنى (1)
1 ـ مؤسّسان دارالتّر جمهها و شخخصيّت اسلامى و ايمانى آنان.
Y Y Y اعضاى علمى دارالتّر جمهها و اعتقادات آنان.

بيگانه و چراكندن آنها در ميان امّت (اقر آن)،
 خلافت و مراكز فرهنگى اسـلامى، در روزگكار تـرجـمهه، بـا وـا اهداف و فعاليّتهاى فرهنگى هيئتهاى تبشيرى و مـيسيونرهاى مسيحى در اين سدهها و اين روزكار (مقايسه و استنتاج).

ه ـ ـ علم در خدمت سياست (بازشناسى و تحليل).
 دارندگان (اعلوم دخيله).
V


فرهنگهاى وارداتى سرزمينها).
-
صدراسلام.
11 نامتعهّد، دربرابر حضور شعر مسئلها آفرين و شاعران مستعهّلد و

بيدارگر شيعى.
IY ـ ـ ا فرو افتادن روح فهم قرآنى در امّت (ضمن جريانهاى سياه ياد شده و تشبّثهاى سياسى مـزبور)، و بـيدايش زمــينـه بـراى هرگونه فرقهسازى و مسلكث يردازى، و ورواج
 جامعهیردازی (سياست) قرآنى.「


خلافت.
و أ IF


بخش چحهاردهم :
بر برسياى تاريخى -برون متنى (Y)
1 ـ دورههاى مختلف ترجمه :
أ ـ خاللدبنيزيدبنمعاويه و حوزذة ترجمه در مصر.
ب ـ نگگاهى به مــدرسههاى زُهـا و نـصيبين و جــنديشاوپور و
حَرّان.
ج - منصور دوانيقى ـ شلّاد عصر - و نهضت ترجمه.
د ـ بيت الحكمةٌ بغداد و خززانةالحكمه (مؤسّس و گرداننده :
هارون، مأمون و...) (اهداض و اغراض ـ تحليل).
هـ ـ بيتالقر آن مدينه (مدير و گرداننده : امـام بـاقر(اع)، امــام
صادق"(॥)، امامكاظم((ع)" و...).
و ـ نقش مسيحيان نسطورى... در ترجمةٌ طب و نفو ذ فرهنگگى و آنى
آنان.
ز ـ نقش مسيحيان يعقوبى... در ترجمهُ فلسفةُ نوافـلاطونى و
نفوذ فرهنگى آنان.
Y ـ ـ أ ـ هِشام بن حَكَم وردبر ارسطو.

ب ـ ـنوبختيان و فلسفهُ يونان.
ج ـ امام صادق"»") و سفيان ثَورى.
د ـ انتساب سلسله ها و تحقيق درباره: آنها.
هـ ـ مقايسهُ سلوكك و عملكرد با انتساب.
r ـ ـ مناظرات خراسان :
أ ـ معرّفى مـأمون در "آحديث لوح")
ا. حديث مهم و معتبر (الوح"، در (ا'صول كافى"، ج له ص AYA AYV ملاحظه شود.

ب - دربار مأمون، مركز تهاجم فرهنگى.
ج ـ ـامام رضا(ر)،، ستيغ مدافع
د ـ عاشوراى فكر و فرهنگ و و سيّدالشّهداى آن.
هـ - فهم درست و قرا آني ("مناظرات)|".


7 - 7 -
تحوّل يابى جريانهاى فكرى دخيل در اسلام و Tميختن آنها با
ولايت و تشبّع.
$\uparrow$ - رسيدگى علمى به صحّت ايـن آمـيختن و چحگـونگی آن در
سدهها، و در نزد صاحبينظران ما مختلف.


قرآنى".

بخش پانزدهم :
التقاى فرهنتكا (1)

ـ ـدر شرق جهان اسلام :
أ ـ يعقوب كندى :
(1) ـ ـ نخستين تدوينها.
(Y) ـ (Y) ـكوشش براى تطبيف فلسفه با دين.

ب ـ ـفلاسفهُ خراسان.
ج - فارابى مؤّسّس (افلسفهُ اسلامى)،
.مكتب تفكيك

د ـ أبن سينا :
( ( ) ـ ــدوين بزرگك.
(Y) ـكوشش برای تطبين فلسفه با دين.

( ( ) ـ انكار (اتحاد عاقل و معقول).
(Y) ـ انكار تشكيكت در ذاتيّات و ردّ (احركت جوهرى)،

(F) ـ مباحث گسترده ديگـر در (شـفا") از جـمله (॥مـعاد

جسمانى") و ارجاع به اخبار و تأييد حجيّت آنها. (عقلىبودن قبول نقل مقطوع، و ائبات معاد جسـمانى عـنصرى، بـو سيلة مداركك نقلى).
و ـاز (اشفا)، تا („حكمة المشرقيّه)،.
ز - بيرونى و نگاه او به فلسفةٌ مشاء.
ع - خيّام و آراء فلسفى او.
ط ـ شيخ اشراق و معارضه با اصول مشّائى.
ى ــ نگاهى به (احكمةالاشراق)" (حكمت نوريّه).
يا - الواح عمادى)" و برخى ديگر از رسائل فارسىى.


يج - خواجه نصير طوسى و احياى فلسفةُ ابنسينا.
يد ـ خواجه نصير طوسىى و ادلّهُ (اعقول عشرهاه)
يه - خواجه نصير طوسى و قاعدهُ يونانى (الواحله) :

1. .آهميت اساسى ابن مُّنُويَه در فلسفة انحلاقى اوست... و آن تركيبى است از آراء افلاطون و

( ( ) ـ نقض ادلّه و اصول فلسفى به سود حقايت دينى.
(Y) - ا"تجريد الاعتقاد)، اوج كلام شيعى.

يو ـ نگگاهى به (اخخلات ناصرى)".
يز -إخوان الصّفا و رسائل آنان، كوششها و اهداف.
يح - فيلسو فان اسماعيلى.
يط ـ تأويل در نزد اسماعيليّه و سرانجام آنـ آن

Y ـ ـ تاريتخ تحليلى فلسغه در جهان اسلام، تا سدهُ يازدهم.
r ـ تاريخ تحليلى فلسفه در جهان اسلام، از سلده يازدهم به بعد.
ـ ـ
ه ـ افلاكت بطلميوسى و فلاسفةٌ اسلام.
7 ـ كيهانشناسى اسلام، بر يايهُ آيات و روايات.

بخش شانزدهم :
التقاى فر هنگها (Y)
I- سير فلسفه در عالم اسلامى (Y).
ـ دـ مغرب جهان اسلام :
أ ـ ابن باجّه و كتابب (رتدبيرالمتو مّدّ)،
ب ـ ابن طُفَيل و (احَيّ بن يَقْظان)،
ج -ابن رشد :





( 1) ـ تفسير بزرگك.
 Y ـ ـ r F - أبنرشد و (رفلسفهُ مدرسى)،
هـ ـ ابن خلدون و فلسفةٌ تاريخ و اجتماع اريار (فلسفه براى اسلام زيانهاى بسيار داشت ـا ابن خلدون). 7 - فلسفهُ تاريخ قر آنى.

## بخش هفدهم : <br> التقاى فرهنگّها (T)

1 - سير عرفان در عالم اسلامى (1) :


r - ابن عربى.

أ ـ تحصيلات حديثى (صحيح بخارى، صصحيح مسـلم، نُــنَنِ تِرِيذى، سُنَن ابوداود).
 ج - استادان و افكار تأثيركذار در او (معلّمان عرفان وىى). د ـ ديدار با ابنرشد.
هـ ــ حشر با ملامتيّه و و نظر وى دربارة آنان. و ـ اولياى رجبيّون؟
ز ـ فقهى كه از آن بيروى مىكرده و اعمال خود را بر طبق آن

انجام مى داده است.

 به آنحָه از سلوكهاى هندى و اورفئوسى و سُريانى و راهيان


است، مانند پارْای از سلوكهاى تصوّفن).

 معصوم(॥)،، در اصول و فروع، وصول به اصـل اصـل حـقيقت




بخش) .
ى ـ ـنظر او دربارة اقسام علوم و طرق فراگيرى آنها.
يا ـ دارندگان (پعلم باطن) در نظر اور او او
يب ـ ولايت و ولايت داران در نظر او.

يد ـ نظر قطب مُححيى دربارة او.









يو ـ نظر شهيد مطهّرى دربارة́ او.
「 - ( (فتو حات مكيّه) :
†
بـ - وحدت وجود (وحدت شخصى -اطلاقى).
ج - فيض اقدس و فيض مقدّس.
د ـ فرديّت أولى و نكاح سارى.
هـ ـ مراتب ولايت و ختم ولايت.
و - ("هِمَم)" و (اعمال)")
ز ـ ـ معاد جسسمانى (عذابب ـ عَذْب).
C - بيان اسرار الأحكام.
ط ـ مههىى (॥)" و مهلدويّت و ختم ولايت محممّديّه (وليّى كه


ى ـ مساثل بسيارى ديگر در (فتو حات مكيّهه) و نظر علمى در
Tنها.
甲 - (افُصهو صُ الحِكَم") و مسائل تصوّ ف :
أ ـ انسانشناسى عرفانى ابن عربیى
بـ ـنقش تأويل در "فُصوص)"
ج - تأويل T ايهُ (عِجْل)،



1. (ابعضى از حر فهايش كه از او شُنيده شده است شابد از منحطترين حرفهاست) - اششرح مبسوط"، صrA




د ـ مقايسه دقيق مندرجات فُصوص با معارف قرآنى و تعاليم
اهل بيت(1)،

هـ ـ شارحان (فتوحات مكِبهّ) و (فُصوص الحِكَمه" و مطالب مطرح
شده در شروح.
Y ـ صدرالدّين قونيوى و (امفتاح غيبِ الجمع والوجودد).
V



عرفانى پيش از اسلام : يونانى، اسكندرانى رانى، بابلى، سُريانى،
ايرانى و هندى).


1 ـ ـ مكاشفات ابنعربى :
أ ـ رؤيت خلفا در عالم ملكوت.
ب ـ درست و نادرست در كشف و شهود، معيار و ميزان؟
ج ـ اظظهارات متضاد بزرگان مدّعى كشفـ
د ـ مشكلات و موانع كشف درست درانـ
هـ ـ تأليف علاءالدّولة سمنانى دربارة اغلاط مكاشانمين.
و ــشف و شهود حقايق عاليه جز با بـيروى تـام و خـالص
(غيرامتزاجى) از معصومٍ (پع) ميسّر نيست.
ز ـ ادلّه و تحليل.
ح ـ ا اختلاف سيّد حيدر آملى با ابن عربى در باره ختم ولايت.

بخش هجّلهم :
التقاى فر هنگّها (ب)
1 ـ سير عرفان در عالم اسلامى (Y) :
أ ـ عرفا و متصوّ فهُ مغرب جههان اسلام، افكار و عقايد.
ب ـ ـطرايق و سلوكهاى صوفيانه در نقاط مختلف جهان اسلام.
ج - تشرّع و تَصوّ ف :
( ( ) ـ سقوط تكليف از سالكك در مرتبهُ حال.
(Y) ـ تأكيد شرع بر اداى تكاليف تا T T أخرين لحظهُ عمر و

در همهُ احو ال، براى سالكك و غير سالكك.
د ـ خلط در معرفت و عدم امتياز حقيقى ميان شاهد و مشهود و عابل و معبود، و مـحروميّت از اعظم نـعـم الهـى، يـعنى عبو ديّت تامّه.

عبوديّت، و رابطهُ خالق و مـخلوق.
Y ـ م مباحثات عبداللّزات كاشانى و عـلاءالذّولةٌ ســمنانى، دربـارة
وحدت وجود ابنعربى.

فلسفةٌ يونان.
F
ه ـ مكتب عرفان مولوى و نظرى به آن :
أ _ آفاق تأمّلات عرفانى او.
بـ ـ سنائى و مولوى.
7 ـ دو منظو مهُ عرفانى ديگر :
أ ـ تائيّةُ ابن فارض مصرى عـو

بـ ــكلشن راز شبسترى. V ت نظرى به آثار سيّد حيدرآملى و كــوشُ بـينرجـام او بـراى

تو جيه تصوّف.
1 ـ آراء تأويلى او در تفسير قر آن كريم (المحيطُ الاعظم). 9 - (امحكمات اسلامى") و تعارض آنها با مسندرجـات فــلسفه و مسائل عرفانى مأخوذ از مشارب و نحلههاى متفرّقةٌ بِشُ از

اسلام. - 1 - ورود فلسفه و عرفان و تصوّف در اسلام و تأثير آنـها در

ناهمگونى سطح انديشگى و شناختى امّت.
I 1 ـ تارين تحليلي عرفان و تصوّ فت تا ابنعربى.
I Y
W ا ـ تاريخ تحليلى عرفان و تصوّ فت تا به اين روزكار. If ياد شُده. ها ـ ـ محخالفت عالمان بزرگك باطنگرا و مـتألّه ورازوران قـر آني خالص با جريانهاى ياد شده. 17 ـ ضرورت تأمّل در كلام عالمانى بزرگك و جامع كه متخالف فلسفه و عرفان بودهاند، مانند شيخ صدوق، شيخ مفيد، علامهُ حلى، علامهُ محجلسى، شيّخ انصارى، و... ـ مغالطههاى يعقوب كِندى دربارهُ مـخالفت اهل دين با فلسفه IV و پاسـخ به آنها. 1 ا ـ اتّهام اعتقاد به مسلكت تصو ن و عرفان به برخى از بزرگان.

بخش نوزدهم :
مكتبهاى كلامى (التقاط - ا - )
:
أ ـ نفو ذ افكار فلسفى و كلامى هیش از اسلام در معتزله.
ب ـ مو افقت معتزله با حكو مت اموى.
ج - مـخالفت شيعه با حكو مت اموى.
د ــ لزوم مبارزه با فـرهنگگ اعـتقادى شــيعه بـراى مــبارزه بـا فرهنگك سياسى آنان.
هـ ـ فاصله هاى عميت و ماهوى شيعه و معتزله و ناشناخته ماندن
بسيارى از آنها.
و ـ اشتــتباهات خـــاورشناسان در ايـن بـاره، كـه حــاكـى از
محدودبودن اطلاعات است يا اغراض خاص. Y ـ ـدربار دمشت و نقش مرموز آن در تغذيهُ فكرى دنياى اسلام از
خارج دنياى اسلام (تا نيازى به منابع اصلي تـغنذ يهّ فكـرى و و

r ـكاربرد مكتب اعتزال به نام فلسفهاى دينى و قر آنى. F ـ ـ بازشنامىى دفيت عنصر اموى و نقش ويرانگر آ آن در همهُ ابعاد

اساملام.
ه ـ اححاديث نبوى در ذم و لعن بنىاميّه و تأمّل در آنها.
7 ـ ضرورت شناخت زرفت جريانى كه توانست صاحب
سترگى چحون واقعةُ غدير -و دهها آيه و حديث معتبر ديگر -را بر منبرها لعن نمايد، و تداوم حضور او را در كربلا قتل عام كند. كو شوش حكو مت دمشت برای سست كردن عقايد دينى مردم، V و اسستفاده از افكـار وارداتـى بـراى ايسن مـنظور، ضـرورت

بازشناخت اين مسائل.
1 ـ معتزله و افكار آنان در قرون بعد.
9 ـ قاضى عبدالجبّار همدانى وكتاب (المُغنىى)،
-1 ـاشاعره:

أ ـ نقش آنان در ايجاد جريانهاى فكرى و عقايل.
بـ ـ نقش آنان در منحرف ساختن افكار از اهل بـيت(")"، و
ريختن Tاب به Tاسياى حكو متهاى جبّار.
11 ـ ابو الحسن اشعرى و كتاب (امقالات الإسلاميّين".
: ا ا ا ا F
أ ـ نگاهی به (إحياء العلوم)".
ب ـ ـنگاهى به (القِسطاسُ المستفيم)"
د ـ - (تهافت الفلاسفة) و ( (تهافتُ التّهافتا).

If
نصّ حديث نبوى (حلديث مسلّم ثَقَلْيْ). '
ه اه غزالى مصداقَ روشن سحديث نبوى معروف : آمَن ماتَ ولَّم
يَعِرِّ امامَ زمانِه مات ميتةً جاهليّة)،.
17 ـ فـخر رازى و تفسير (مفاتيح الغيب)].

بخش بيستم :
شعبه هاى فلسفه (التقاط - T - -)
| ـ فلسفةٌ توحيلى يونان.

1. شش جلد از كتاب عظيم "عبقات الانواره، دربارة اين حديث و اسناد و مدارك آن آنه، و سخنان



Y ـ فلسفهُ تو حيدى اسكندريّه.
r ـ فلسفةٌ تو حيدى اسلام.
F F ـ فلسفة أخلاقى، اجتماعى، سياسى در يونان و اسكندريّه.
ه - فلسفةُ اخلاقی، الجتماعى، سياسى در اسلام.
7 ـ فلسفةء سياسى اصيل اسلامى (امامت).
V ـ فارابى و "آراء اهل المدينةِ الفاضله).
1 ـ فلسغه سياسى دخيل اسلامى (خلافتى حكو مت).

بخش بيست و يكهم :
شعبه هاى عرفان (التقاط ـ ـ
1 ـ عرفان و تصوّف نظرى :

بـ ـ صَحْو جنيدى.
ج - وحدت و جود حلاّمى.
د ـ سنايى، عطار.
هـ ـ حافظ.

- Y عرفان عملى و طرُت مختلف T
r ـ تو حيد عرفانى (فلسفةٌ تو حيلى عرفان عران).
F ـ ـ اخخلات عرفانى (فلسفةُ اخلاقى عرفان).
هـ - تربيت عملى عرفانى (فلسفةٌ تربيتى عرفان).
7 - سياست عرفانى (فلسفةٌ سياسى عرفان).
V
و آثار منفى).
1 ـ نـگاهى به شعر عرفانى فارسى و T آثار فردى آن (T آثار مثبت و

مسائل تاريخى و علمى مكتب آثار منفى).

بر جستج بيست و دوم اصالت
جست
1 ـ بازسمازى فلسفه درا سلام :

ب ـ فلسفهُ طبيعى
ج - فلسفةٌ اخلاقى.
د ـ فلسفهُ سياسى.
هـ ـ فلسفةُ اقتصادى.
و ـ فلسفهُ تربيتى.
Y ـ بازسازى عرفان در اسلام :
أ ـ عرفان نظرى.
ب - عرفان عملى.
r ـ ـ مـخالفت با فلسفه و عرفان.
F Fـ اقسام مخخالفت و تفاوت ماهوى آنها.
أ ـ مـخالفت قاصران و مقلّدان.
ب ـ ـ مخالفت كاملان و مستقل انديشان.
 قر آنى و حديثى، بر حايةٌ تعقّل قر آنى نه يونانى).
 تجاهل) و زيان آن.
هـ ـ تلاش فيلسوفان و عارفان براى ايجاد تطبيق. 7 ـ حضور گستردة تأويل :

$$
\begin{aligned}
& \text { أ ـ تفاسير فلسفى (قرآن)،. } \\
& \text { ب ـ ت تفاسير عر فانى (اقر آنن). } \\
& \text { ج ـ ت تأويلات ابنع عربى. } \\
& \text { د ـ ـأوبلات كاشانى. } \\
& \text { هـ ــ تأويلات ديخران. }
\end{aligned}
$$

V V - نظريّات موافقان تطبيق (تأويل). 1 ـ ـ نظريّات مخالفان تطبيق (تأويل).
9 ـ ع عبث بودن كوششهاى ياد شده (درجهت تأويل وايل و تطبيق).
 11 ـ ـ تأسيسى بودن فلسفهُ اسلامى و معناى آن آن




بخش بيست و سوم :
بررسيهاى تاريخى ـدروون متنى (1)
1 - رديابى مسائل فـلسفى (مسـئله، مسـئله) از قـــيمايمترين دوران بیيدايش مكتبهاى فلسفى ـدر خارج دنياى اسلام ـ ـتا حكمت

متعاليه.
 بیِيد متعاليه.「 ـ نمودار سير تطوّرى مسائل فلسفى در ســدهها و سـرزمينهاى اسلامى.

P ـ ـ نمودار سير تطوّرى مسائل عرفانى در سدهها و مسرزمينهاى
اسلامى.
ه ـ تطوّر مسائل به حسب اجمال و تفصيل.
7 ـ تطوّر مساثل به حسب مبانى و اصول.
خلع و لبس مسائل و مفاهيم فلسفى و عرفانى در ادوار قبل از - V
اسلام.
1 ـ خلع و لبس مسائل و مفاهيم فلسفى و عرفانى در دورههاى
اسلامى
9 ـ شخْصيّتهاى مؤثّر و نقش آنان در شكل دادن به مسائل فلسفى
و عرفانى

- 1 ـ نفوذ جريانهاى فكرى در يكديگر، مرنئى و نامرنى.

11 ـ 1 ـنقلها و تقطيعها.
Y Y Y Y التقاطها و تأويلهاى عمدى.
r|
. If ـ أ حكومت الفاظ.

17 ـ مسلّمات مكاتب (فلسفى و عرفانى) و مسلّمات اسلامى.

بخش بيست و جهارم :
بررسيهاى تاريخى ــدرون متنى (Y)
1 ـ فلسفه:
أ ـ مـــنطق مشّـائى در بــوتهُ تـحليل (نـقاط ضـعف و مـوارد
اختلاف).
ب - (منطق التّلويحات) و نگاهى به آن.

ج - منطق صورى و منطق رياضى. د ـ طبيعيّات، الهيّات، سياسيّات و اخخلاقيّات مشّـاتى در بــو تة

تحليل.
هـ ــ طبيعيّات، الهيّات، سياسيّات و اخلاقيّات اشراقى در بـوتة
تحليل.
Y
أ ـ عرفان نظرى و صُور آن.
ب - عرفان عملى و صور آن.
ج - تححليل تاريخى مسائل عرفانى.
د ـ تـحليل ماهوى مسائل عرفانى.
هـ ـ رسوبات مكتبهاى عرفان بشرى از قديمترين روزگاران در
عرفان نظرى املامى.
و - رسوبات مكتبهاى عرفان بشرى از قديمترين روزگاران در
عرفان عملى امالمى.
ز - رياضات بودايى (هندى).
ح - اسرار اُورفَئوسى (يونانى).

بخش بيست و ینجم :
بازشناخت
1 ـ جهان فلسفى، انسان فلسفى، جامعةٌ فلسفى.

r ـ جهان قر آنى، انسانِ قر آنى، جامعهُ قر آنى.
Fـ و و جوه اتفاق و مقدار آن و مـاهيّت آن.
ه - و جوه افتراق و اهميّت شنانخت آ آن.

7 ـ نغامى به شعر عرفانى (فارسى و عربى) و آثار آن.

بخش بيست و شُشم :
بيزوهشى آزاد (1)
1 ـ مبدأ پيدايش تفكّرات و تأمّالات الهى در اسلام.
r
أ ـ قرآنكريم.
ب ـ سنّت نبوى.
ج - خُطب توحيدى (نهج البلاغه)..
د ـ ـصحيفهُ سجّاديّه.
هـ ـ تعاليم معصومين(|)ع)،
و ـدعاها، مشرف تابناكك معارف والاى توحيدى.
r ـ خ خ د دخيل :
أ ـ علم كلام و مكتبهاى كلامى، موارد و مبانى غـيراسـلامى
Tآنها.

- بهر هوريهاى سياسى.

ب ـ عرفان، تصوّف و سلوكى، مواد و مبانى غير اسلامى آنها.

- بهرْوريهاى سياسى

ج - فلسفه، مواد و مبانى غير اسلامى آن. - بهر هوريهاى سياسى.

بخش بيست و هفتم :
برُوهشى آزاد (Y)
1 ـ ميرداماد، شخصيتّى عظيم و ويزه :

أ ـاصالت ماهيّت.
بـ ـ زمان دهرى.
ج - ((اقَبَسات)".
د ـديگر آثار.
Y ـ
أ - (رسالة حركت)..

ب ــانكار تشكيكك در ذاتيّات و ردّ (احركت جوهرى)،. ج ـ انكار (اتّحاد عاقل و معقول)،
د ـ شرح آثار هندى (جوكث بشست و...)
「 ـ ملآصدرای شيرازع و ("حكمت متعاليه")
ـ حضور جريانهاى فكرى و فلسفى و عرفانى دراين مشرب :
( ( ) ـ ـفلسفهُ فيثاغورى.
(Y) ـ ـلسفةٌ رواقى.
(r) ـ ـ فلسفة مشّائى
(F) ـ ـ أسفهُ نوافلاطونى اسكندرانى.
 تجليل از صاحب كتاب به عنوان (الفيلسوف الاعظم") و
(10معّمُالفلاسفها).
(7) ـ ـ فلسفهُ فَهلويّون (ايران باستان).
. ـ فلسفة اشراقى (V)
( ( ) ــحقيقات عرفا و متصو فه.
F




أ ــ تأويل آراء و مشارب.'
ب ـ ـتأويل آيات و احاديث.
ه ـ مفهوم برهان در اين مشرب :
أ - برهان منطقى.
ب ـ برهان ذوقى.

V

و مقدار اعتنا به آراء مخالف.



ب ـ ـدرباره (اتوحيلد) و مسائل آن.
ج - حدورث و قِدَم عالم.
د ـ درباره نفس (آيا نفس انسانى - بواقع - (امادّيّة الحُدوث)
است؟).

و - موضوعات و حقايق ديگر.
I 1 ـ تفسيرهاى فلسفى (ـ امتداد تأليفات فلسفى).
IY Y ـ ـ ش ـ

بخش بيست و هشتم :

1 ـ حكمت متعاليه و اصول يازدهگانهُ T آن.

مكتب تفكيك

ـ اصل نخست، (ااصالت وجوده) : أ ـ صورت اصل
بـ ـ سرچشمهها و مابقه.
ج - تقرير صدرايى. د - براهين.

هـ ـ نقل و نظر.
(به همين ترتيب تا اصل يازدهم ـ اسفار). Y ـ جهار اصل و تأكيد بر T آنها :

أ ـ اصالت وجود.
ب -وحدت وجود.
ج - تشكيك در وجود (اشتراكك معنوى وجود).
د ـ ـ حركت جوهرى.
r ـ ـوارسى كلى ادّله و براهين :
أ ـ ـور رت برهان. ب ـ مادّهّ برهان.
ج ـ تحقيقى دربارة مادّهُ برهانى.
د ـ تحقيقى درباره́ مصادره بر مطلوب و و مغالطه.
F F عرفانى پشٌ از اسام در مشرب ياد شده :

أ ـ وحدت اصطلاحات.
ب ـ وححدت ديدگاهها.
د ـ ــ ـ نظديد تقناختى.

هـ ـ تصريحات صاحب (اساسفار) در باره اخخذ وسيع از مكتبها و

نِحْلَههاى قديم.
و ـ تصريحات مطلّعان از اين مشرب در اين باره.
ه ـ عرضة مطالب عرفانى و ذو قى در قوالب بـرهانى و ارزيـابى الـى
علمى آن.
7 ـ محخالفان خلط (استدلال برهانى") و (اكشف ذوقى") و دليلهاى
آنان.


ملاّصدراه درباره اصالت ماهراهيت و اصالت وجود.

بخش بيست و نهم :
ثرُوهشى آزاد (†)

ملاّصدرا، و نگاهى به آثار و افكار آنان :



- فرزند ملاصدرا، و محالفت شديد وى با مذا مذهب فلسفى

عرفانى یدر.
ج ـ قاضى سعيد قمى و نظرات او.
د ـ م مخالفان ديگر.
هـ ــ علاّمه شيخ محمّد صـالح مـازندرانـى حـائرى مــمنانى و




"هكمت بوعلى سينا)،.

به آثار و افكار آنان :

أ ـ ملاّعلى نورى.
ب - حاج ملاهادى سبزوارى.

د ـ آقـاعلى حكــيم و نـظريّه وى در بـاره ("مـعاد جســمانى")
(مخالف با نظر ملاصدرا).
هـ - سير فلسفهُ مشائى پس از حكارْت متعاليه.

بخش سىام :

1 - توحيد عرفانى، توحيدى تأويلى.
Y Y Y Y


ه ـ ـ مابقه تأويل متون دينى :
أ ـ قبل از اسلام.
ب ـ در اسلام.

7 - شرح و تفسير آيات قرآن، يا تأويل آنها.
V

خود.'


9 ـ نظر ميرزاى قمى در „جامعُ الشّتات) دربارة تأويلات فلسفى و
عرفانى.

- 1 ـ ـنظر برخى ديگر از عالمان دربارة تأويلات فلسفى و عرفانى

آيات و احاديث.
11 ـ نظر عالم بزرگك و جامع مـعقول و مـنقول، عــلامه حــلّى، درباره́ (اتوحيد عـرفانى) و تـضاد كــامل آن بـا تـوحيد اهـل

بيت(1)")
IY ـ ـ نظر عالم بزرگك اسلام، در T T

تعبير شيخ آقا بزرگك تهرانى)، درباره فلسفه و فلاسفه.


درباره ("توحيد عرفانى)"
IP ـ ـعرفان، مواد و مبانى غيرقرآنى آنى آن.

غرضورزيهاى واضح در آنها.

بخش سى و يكم :
تتميم
I -وجود و (اوحدت وجود)،؛ در فلسفهُ عرب.
ـ فلسفه و شبه فلسفه :
أ ـ ـ معناى فلسفه در غرب.
ب ـ معناى عرفان در غرب.
ج ـ ادبيّات فلسفى.

- مباحث اصول و عقايد وافى بسيار ارزنده است. در بیضى از موارد، الخبار مربوط به عقايد را بهتر


مكتب تفكيك

Y ـ ـ r
F ـ ـ مفهوم غربى عقل و ت تغاير كلى آن با مفهوم شرقى عقل، بويزه
مفهوم قرآنى آن.

هـ ـ اخلاق در فلسفهُ غربى.
7 ـ انسان در فلسفهُ غربى.

1 ـ ـ فلسفهُ علمى.
9 ـ حرمان علم تجربى غربى از فهـم غير مادّى انسان. - 1 - حرمان علم تجربى غربى از از فهم غير مادّى جهانى
 برخى از فورمولهاى صنعتى گوشهاى محدود از از جهان مادّ ادّه).
 اهميّتى اينگونه علمها.

# بخش سى و دوم : 

عقل

$$
\begin{aligned}
& 1 \text { ـ ـعقل و اطلاقهاى آن در فلسفه. } \\
& \text { r ـ ـ ع } \\
& \text { r ـ ـ شناخت اقسام عقل و اهميّت آن } \\
& \text { أ ـعقل فطرى. }
\end{aligned}
$$

1. ,افسوس كه زيو رهاى انشانى، در اروبا، جاى صفحاتى رأكه در مشرق زمين، با رنگٌ و بوى


ب ـ عقل محجوب.
\& ـ ـ فطرت قاهره (سرّ الهى فطرت و فعّال مازى آن). هـ ـ فطرت مقهوره (سرّ الهى فطرت و از كاراندازى آن). 7 ـ مير طبيعى عتل. V

1 ـ ـ مير الهى عقل :
أ ـ مير عقل به دلالت قرآن و معصوم.
بـ ـعدم امكان استفادهُ در خور از عقل بدون دلالت معصوم.
9 ـ ـ مستقالّات عقلى و مفهوم T آن.

- ا ـمرز عقل و تواناييهاى آن :

أ ــ كاربرد عقل در الهيات.
ب ــ كاربرد عقل در طبيعيات.
ج -كاربرد عقل در اخلاقيات (فردى و اجتماعى).
د ــ كاريرد عقل در سياسيات.
11 ـ عقل نورى و عقل صورى.
I Y ـ معصوميّت عقل نورى و حجيت آن. F| 1 ـ ـنبوّت باطنى عتل (تبيين و تحليل). ا 1 ـ ـ واقعيّت تعقل.
10 ـ تعقُّل عقلى، تعقُّل خيالى (خيال تعقُّل ـ تخحيّّل به جاى تعقُّل). I 17 ـ نو آورى در تعقّل (قرآن).
IV
1^ ـ فطرت، سكوى هرتاب عقل.
19 - بيخبرى از فطرت و نتايج آن.
. Y Y Y .

$$
\begin{aligned}
& \text { ا Y - - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. Y ـ Y }
\end{aligned}
$$

. . Y ـك ك _ _ Y
 مستقّل.

 Tآنان) ات - رو ش استادان تفكيكى در تدريس فلسفه (روش انقادى و اجتهادى).

 بسيارى از بزرگان مانند ابن سينا و ابن رشد و و ميرفندر وسكى وريكى و... و شمارى از بزرگان غرب.'

1. صاين نتيجه، كه البته براى آنان كه بـ دستگامهاى فلسفى فلاسفه اميدها بسته اند بس يأس آور






$$
\begin{aligned}
& \text { rr ـ ـ رابطه عقل و علم : } \\
& \text { أ ـ عقل حقيقى - علم حقيقى. } \\
& \text { ب - عقل صنعتى -علم صنعتى. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 1 \text { ـ حقيقت كشف : } \\
& \text { أ ـ كشف اشراقى. } \\
& \text { ب ــكشف عرفانى. } \\
& \text { ج -كشف در مفهوم غربى. } \\
& \text { د ــشف بو دايى (زِن ـ نيروانا). } \\
& \text { Y Y Y } \\
& \text { أ ـ سلوك طبيعى. } \\
& \text { ب ـ سلوك } \\
& \text { ج - سلوك الهـى } \\
& \text { د ـ ـرمز سلوكث. }
\end{aligned}
$$

بخش سىوسوم :
كشف

( ( ) ـ سقوط تكليف در مرتبهُ حال (در سلوكك عرفانى). (Y) ـ ـثبوت تكليف در همهُ احوال (در سلوكث قر آنى). r ـ انواع كشف.
f ـ ـ انتالانف اهل كشف.


Y ـ نيازمندى كشف درست به دلالت معسيوم(")".
V V ا سخن امام صادق (پع)، دربارهڭششف و مراحل آن و درست و نادرست آن.
1 ـ انواع سلوك :
أ ـ سلوكك شرعى و نتايج آن (اسرار عبادات).
ب ـ سلوكك غير شرعى و نتايج آن.

ج - سلوكك ممتزج و نتايج آن (اسرار رياضات)

9 ــكرامات واقعى وكرامات صـنعتى (صـدور اعـمال غـريبه از
برخى كسان و راز آن).
.

بخش سى و جهارم :
در آستانئ وحى (1)
1 ـ معناى حكمت و معناى فلسفه (حكمت در قرآن).

- Y Y Y Y

أ ـ غايات اعتقادى (ايمانى) و نظرى.
ب ـ ـايات اقدامى و عملى.
ج - غايات تربيتى و تعليمى.
د ـ غايات اجتماعى.
هـ ـ ـايات سياسى.
و ـ غايات اقتصادى.
r ـ ـحكمت قر آنى و فلسفةٌ مشّائى (از مبدأ تا معاد). F ـ ـ حكمت قرآنى و فلسفءٔ اشراقى (حكمت نوريّه)، (از مبدأ تا تا

معاد).
هـ ـ حكمت قر آنى و فلسفدّ نوافلاطونى (از مبدأ تا معاد).
7 ـ حكمت قر آنى و فلسفهُ هندى (از مبدأ تا معاد).
V - ح حكمت قر آنى و عرفان (از مبدأ تا تا معاد).
1 ـ حكمت قرآنى و فلسفه عرفانى (حكمت متعاليه)، (از مبدأ تا
معاد).


11 ـ ـاختلاف و تضادّ نظرى در فلسفهها و عر وفانها.

r|
دوم).




اصل نادرست.
IV
اسلام، در ساختار معارف اسلامى

معصومين(|ع)| از هر نحرله و و مكتب.
19 ـ اعجاز فرآن كريم، „اعجاز عـلمى") است نـه تـنها „اعـجاز
بلاغىى".
r.

أحسَنْ الحديث... ذلكت هُدَى الله...)؛' و متعالى (وقد آتَيْناكت مِن لَدْنّا ذِكُراً)، 「 نه آنحَه بشر از آن هیش داشته است (آ يا قرآن دارنده و Tورنلده: مطالب و حقايق تـازهاى است در مـعارف مبدئى و معادى و سلوكك عملى فردى واجتماعى برایى وصول به مراتب سعادت، يا مطالب همانهاست كه هيشتر در مكتبهاى عرفانى و نِحلَههاى فلسفى، در سرزمينهاى گو ناگون، بوده است

و اظهار شُده است، كداميكک؟؟).
 به تو علم داديم (و همينگونه احاديث بسيار مهمى كه در اين
باره رسيده است) خيست؟؛ هــمان (اعـلوم اوايـل") و مـطالب عرفانى اقدمين است، كه مايةُ اصلى فلسفه وعـرفان مسـلمين

گشته است يا هيزى ديگرگ؟(1)
(\#ق Y Y Y

بخش سى و هنجم :
در آستانه وحى (Y)

1 ـ خودبسندگى معارف قر آنى، استقلال و تماميّت.
Y ـ تعقّل قر آنى (تعقّل در مكتب تفكيكت).
r ـ قر Tان و T آاق تعقّل :

أ ـ عقل نورى و استفاده از آن.
ب - روش قرآني استفاده از عقل.
ج - ضرورت فراگِيرى روش تعقّل از قرآن.

د ـ ـأكيد بسيار قرآن كريم بر استفاده از عقل و فعّال سازى آن.

و ـ عقل و شبه عقل (تعقّل و شبه تعقّل).
P
هـ ـ عصيان عقل ' و نكوهس عاصيان عقل.
7 ـ فعليّت يافتن هدايت قر آنى در ارتباط با معصوم ("ع)".
ـ ا هدايت بدون معصوم، پندار و پندار.
1 ـ ـ اهميت ناشناختهُ (احديث ثَقَلَّن)،
9 ـ حفظ اصالت و خالص فهمي تعاليم قرآن. - 1 ـ ـحظظ اصالت و خالص فهمي تعاليم معصوم"(")،

بخش سى و شُشم :
در آستانهُ وحى (T)
1 ـ انسان شناسى قرآنى.
Y Y
أ ـ حقيقت تربيت قرآنى تربيت مزجى است (علم توأ أ باعمل،
تزكيه و تعليم).
ب ـ علم تنها و عمل تنها سازنده نيست.
ج - علم تنها(بى عمل) وبال است.



جديد).
F F ـ انسان مو جود ناشناخته (در فلسفه و علم).
ا. از باب اضافة مصدر است به مفعول، يعنى عقل را معصيت كردن و از ارشاد آن بيروى نكردن.

ه ـ انسان مو جود شناخته (در قرآن و تعاليم معصوم).
7 ـ حيات و اهداف و غايات آن، از ديدگاه فلسفهها و عرفانها.

1 ـ ـ شناخت تجربى ماهيّت باطنى انسان :
أ ـ در فلسفه.
بـ ــ در عرفان هندى.
ج - در عرفان غيرهندى.
د ـ در قرآن.
9 ـ مقايسهُ داستانهاى فلسفى و عرفانى با داستانهاى قر آنى :
أ ـ سَالامان و أبسال.
ب - حَّ بن يَقظان.
ج ـ ـ الغُربةُ الغَربيّة.
د ـ عقل سرغ
هـ ـ داستان حضرت ابراهيم|"ع")
و ـ نگگاهى به (امنطق الطّير)" و (ابحرُالحقيقه).
.
أ ـ نظام عامل بالعدل.
بـ - جامعةٌ قائم بالقسط.
ج - ادای نماز.
د ـ رعايت مساوات.
هـ ـ تحصيل علم به قدر لازم.
11
أ ـ ـ جمهور ــ افلاطون.
ب ـ آراء اهل المدينةِ الفاضله ـ فارابى (و اشاره به نقاط مثبت

آن كه از فلسفهُ سياسى و قرآنى تشسّع مأخوذ است).
ج ـ ت تدبيرُ المتوحّد ـا ابن باجّهُ اسِيانيايى.
د ـ آتلانتسس نو - بيكُن.
هـ ـ شهر آفتاب ـ كامپانِلاّ.
Y Y Y Y اهميّت اساسى عدالت و قسط در ساختن (امدينهُ قرآنى)،

بخش سى و هفتم :
در آستانه وحى (
1 ـ تعجيل در ابراز وحى و نهى از آنه، و سرّ تعجيل.


وحيها.
-
باشند(1).
ه - و ويزگى علم محمّدى (حقيقت علم قرآنى).
7 ـ ـ معناى حديث ارانَا مدينةُ العلم....).
 شده است، چیزی نيست كه ديخران از پيش به آ آن دست يافته

باشند (Y).


نرسيده است، و در قبل نيز داده نشده استر است

قرآنى و حديثى.
. مكتب تفكيك

- 1 ـ ـ تأويل آيات و احاديث، حذف ويزگگ علم قرآنى.



 بعنوان معارف و معلوماتى همسان حقايق فرآنى و مـعارف عاليةُ محمّدى!
If


خداست).


اساسى آن با موقعيّت ياد شده

اين هشدار دادن و تأكيد بسيار بر منع (تأويل").

برنگردانيد.
r.

باشد.

 ندهيد، تا صراحت و خلود
نگردد).

("قرآن كريم) و صيانت آنها از خلط و امتزاج با ديگـر آرا و افكار.



ياد شده.


أ ـ جهتخيرى اعتقادى دعا.
ب - جهتخيرى معارفى دعا.
ج - جهتگيرى تربيتى دعا.
د ـ جهتغيرى سياسى دعا.
هـ - جهتخيرى اقتصادى دعا.
ـ ـ YV

كريم.

بخش سى و هشتم :
در آستانهٔ وحى(D)



اين موضوع.
F F ـ معناى (أحسنُ الحديث)، بودن قرآن كريم.

هـ ـ معناى تفصيل علئ علم (ولَقَد جُِنْاهُم بكـتابٍ فَصَّنَاهُ عـلى

$$
\begin{aligned}
& \text { علم). }
\end{aligned}
$$

 ارادى ذات. 9 ـ اقسام فاعل در فلسفه و عرفان.
 (بازشناسى و تأمل).
 معناى فلسفى و عرفانى (بازشناسى و تأمّل) .
 فلسفى و عرفانى (بازشناسى و تأمل).

تعليم قر آن و اهل بيت (پع)،
If If ـ معاد جسمانى و كامل با بدن دنيايى و خلود، به بيان قرآن و
اهل بيت(ر)،.

10 ـ معاد فلسفى و عرفانى و مسئلهُ خلود.
 است، و مادّه هيجّ نتشى ندارد؟ (تحقيق عميق در اين آن مسئله).

IV
11 1 1 ـ حكم هيو لاى اولى و هيولاى ثانيه.
19 1 19 ـ مادّه بدنى و كسب اعمال، تكا تكليف و تعلّق جزا . Y .

ا Y ا خلقت ارواح قبل از ابدان و مقتضاى آيات و احاديث در
اين باره.

معاد.
Y Y _ حقيقت قِدَم و حدوث، در (اقرآن)، و در فلسفه و عرفان. و ـ ـ HF

تأمل).


7
T T





اهل بيت (")"


 ا
 (تصريحات قرآن كريم به عــم ذات مـقّدس بــه

كلّّات بطور مساوى).
r r ـ علم الهى و (ااعيان ثابته)، و (شيئيّت ماهويّه).).

MF قاطع مـجهو لات، بـويرُه مســائل (مسبدأ و مـعاد)" و (احــقيقت عـالم")، و (احــقايت ديـنى") و اصـل (اهــايت)" و (اسـعادت") و نيازمندى به كمكك (اوحى و معصوم)"، و عدم اذعان واقعى به

اين واقعيت.

معنى و منظور از آن.

بخش سى و نهم :
مكتب تفكيك (1)
1 ـ تعريف
Y ـ ـ سابقهُ تاريحتى.
r ـ م معارف قر آنى هيش از ورود فلسفه و عرفان در اسلام.
ـ ـ P
ه - تو حيديّات (انهج البلاغه).
7 - 7 - (دعای عرفهه).
-T ا T V

9 ـ شاگردان امام باقر پع") و امام صادق"
غيرقر آنى.

- 1 ـ اصالت تاريخى ("مكتب تفكيكّ).

بخش حهلم :
مكتب تفكيك (Y)
ــ اجممال مطالب :

ا ـ تو حيد و شئون آن.
Y ـ
r ـ حقيقت قر آن.


ناقص.

- 7 ـ حقيقت معصوم

V V V V V
1 1 - (احديث ثَقَلِن") و تحقيق در معناى آن.
9 9 ـ عقل.

- 1 ـ علم.

11
| 1 ـ ـ حكمت حيات اينجهانى (جهان مقدّمه).
| |
If
ها ـ نمطهُ صعود كمالى روح (التحاق به شعاع دايرهُ ولايت، در
مدار قرب الهى).

بيكرانهاى ابديت.

بخش خهل و يكم :
مكتب تفكيك ( ${ }^{\text {م) }}$
ـ ت تفصيل مطالب :
ا ـ توجّه به خدا.

مكتب تفكيك
7 ـ شناخت اشيا و آ يتّت آنها.
V ـ ـ شناخت آفاق و انفُس.

$$
1 \text { ـ ظهور معرفت فطرى. }
$$

$$
9 \text { ـ شناخت حقيقت انسان. }
$$

$$
\text { - } 1 \text { ـ غيريّت روح و علم. }
$$

$$
11 \text { - فرق روح و نفس و قلب و عقل. }
$$

I Y ـ معرفت حقيقت قلب رو حانى.
r| ـ ـ معرفت كيفيّت خلقت.
| I ـ ـ فلسفهُ حيات مادى.

$$
10 \text { ـ حقيقت حيات روحى. }
$$

$$
7 \text { ا - جبر و تفويض. }
$$

IV ـ قضا و قدر.

1 1 ـ ـ حقيقت سعادت و شقاوت.
19 ـ حقيقت هدايت و ضلالت.
ـ Y Y . حديثى آن).

- Y ا قدرت معنوى روح . حقيقت نبوّت Y Y ـ
ـو Y Y Y ـوحى و كلام خدا.

$$
\begin{aligned}
& \text { Y ـ شناخت خدا. } \\
& \text { r ـ علم خدا. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ه - تو حيد فطرى. }
\end{aligned}
$$

偖 -

ـ سير كمالى با تعاليم انبيا|") YV - Y ـ جاودانگی "قرآن)، در هدايت و تعليم. -Y9 ـ اشتمال قرآن بر (اعلوم حقيقيّه). -
r ا
-
rr ـ ـ حجّيت امام در حضور و غيبت.
 ( 7 7 ـ عدل اجتماعى (قرآن).
ـ rV r r ـ تغيير در عالم.

.
FI ـ FI معاد و رويش مجدّد اجسام. - عود ارواح FY

. FF
. F ا ـ انسان و حقايق.
F7 ـ اسرار قر آنى عبادات.
FV
F^ ـ معراج قرب و لقا.

مكتب تفكيك

بخش خهل و دوم :
مكتب تفكيك (f)
1 ـ مبادى تربيت (فردسازى) :
ا ا ـ شناخت نفس (شناخت باستفا بانفلال روح). ب ـ شناخت فطرت.
ج - شناخت حقيقت علم و چچگو نگی حصول آن برای نفس. د - فرق نفس و علم (و نقد علمى و تجربى مـوضوع واتّـحاد
عاقل و معقول॥).
هـ ـ فكر و اهميت آن.

و ـ ـذكر و نقش آن.
Y ـ
r ـ د دعوت و تذكّر خارجى.
F F ـ رابطةٌ نبى با فطرت و احياى اين رابطه.
هـ ـ تذكّرات قر آنى و استفاده از آنها.

$$
7 \text { ـ سلوكك قرآنى و تأثير سازندهُ عبادات اسلامى : }
$$

أ ـ ضرورت آشناسازى مردم با سلوكك قر آنى (به وجه عام). ب - ضرورت آشناسازى طلاب با سلوكك قر آنـى (بـه وجــه

ا. تا مستعدان و علاقه مندان به سلوكن، به انواع سلوكهاى ديگر نگرايند، و به انحراف يا منحرفى دجِار نگگردند.

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { I } 1 \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

خاص).
V ـ انحاديث اخلاقى، همه، اخلاقى است يا حكمى؟

احاديث اخلاقى.'
9 ـ مبادى سياست (جامعههردازى) :
أ ـ شناخت جامعه.
ب ـ نيازهاى حتمى و تو جه به آنها.
ج - شخصيت و كرامت اجتماعى انسان.

- 1 ـ ضرورت عدالت قضايى.
| ا 1 ـ ضرورت عدرالت اقتصادى.
I Y

If ـ ـ دفاع از اسلام و مسلمين و اهميّت آن.
ها ـ ساختن (امدينهُ قرآنى).

بخش خهل و سوم :
مكتب تفكيك (ه)
1 ـ احاديث:
أ ـ ـعلميّت اعلاى احاديث.
ب ـ ـاحاديث، شارح (اعلم قرآنى)"
ج -ريشهُ حجّيت حديث در قرآن (امر به سؤال از از اهل "اذكر|")،
اهل (قرآنی).
د ــلحن احاديث و فهم آن.
ا. در بخشهواى ديغر، عناوينى آمده است مربوط به تربيت و سياست، ملاحظه شود.
(

ى ـ لـزوم تو جه مـجدّد به أحاديث و شناخت آفـاق عـلمى و
تربيتى آنها.
Y ـ فقه و اصول :

أ ـ ـأكيد بر ضرورت أبـو اجتهاد.
ب ـ نظر مكتب تفكيكك درباره́ اصول فقه.
ج ـ نفوذ فلسفه در علم اصول و ارزيابى آن. د ــاصول قدما.
هـ ــ اصول متأذّرين.
و ـ اصول عصر اخير :

- (" كفاية الاصول").

ــاز (ا/كفايه) به بعد.
ـ ـغگاهى به ("نهايةُ الدّرايهه).
r ـ اصول آل الرّسول(اص) (و نتايج زيانبار انحرافـ از از آن).


عمر در مباحث توزّم يافته و بيفايدهُ علم اصول اصول

7 ـ صدمات توزّم علم اصول به فقه و ضرورتهاى حياتى فقه. ـ V 1 ـ ـ فقه و غناى ذاتى.

IF ـ ـ ـهم كامل هدف جامع دين در ساختن فرد و جامعه. 1ه ـ نقش فهم ياد شده در تكامل يابى صحيح فقه. 17 ـ ـ حقيقت معناى تفقّه، در لسان احاديث، و غفلت از آن (نيز
־ ب بخش سىوهشتم).

## بخش چهل و جهارم : <br> مكتب تفكيك (7)

Y ـ ـ بزرگان مكتب تفكيكت در اعصار هيشين.
ب ــدر مشهد مقدّس.
ج - در ديگر حوزهها و محيطها.
r ـ شناخت بزرگان ياد شده :
أ ـ زندكانى و تحصيلات.
ب ـ استادان و شاگردان.
ج - سياست و جامعه.
د ـ سلوكُ قر آنى.
هـ ـ ـحجم روحى (علم و قدرت).
P - روش بزركان مكتب تفكيك در تأليف :

$$
\begin{aligned}
& 9 \text { ـ فقه و فقر استنباطى. } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { I I _ I Y } \\
& \text { r } 1 \text { ـ ـ قواعد و ملاكات مغفول. }
\end{aligned}
$$

مكتب تفكيك
ا ـ تأليفات عام.
بـ ـ تأليفات خاص.

مطالب.
7 - رابطة "علم") و "قدرت)|که بزرگان اين مكتب مطرح كردهانل و
ديگران بدان تو جه نيافتهانل و راز اين امر.
ض ـ V
قضاوت كنندكان و نظردهندگان.
1 ـ ضرورت شناخت ملاكك امتناد به تأليفات آنان، و لغو بودن
هرگونه اظهار نظرى درغير اين صورت.

كار قضاوت.

- ا ـ تفكيكيان غيرمعروف به اين عنوان درگذذته و حال.

بخش چههل و چنجمى :
اعتوافات
ا ـ ملّعایى مكتب تفكيكت، مقتضاى فطرت اسلامى.
Y ـ ـ مسلّم بودن اين مدعا در اعصار پيشين.
r ـ ضرورت امتزاجمى بودن مسائل فلسفى و عـرفانى در تـاريخ
علوم اسلامى :
أ ـ بـ گُ اهى متون فلسفه.
ب ـ بـه گواهى متون عرفان.
ج - به گواهى نصوص آيات.
د ـ به گواهى صريح احاديث.

$$
\begin{aligned}
& \text { F ـ } \\
& \text { | أ ـفيلسو فان. } \\
& \text { بـ ـ عارفان. } \\
& \text { ج - فقيهان. } \\
& \text { د ـ محدثان. } \\
& \text { هـ ـ مفسران. }
\end{aligned}
$$

ه ـ ـ واقعيّات تاريخى.
7 ـ تصريحات مورخان علم و فلسفه، از قديم و جلديد، شرقى و
غربى، مسلمان و غيرمسلمان.
V ـ و و ويّت نامةٌ قونيوى و اهميت آن (فُكوك).
1 ـ ــ ــنان آقا على مدرس زُنوزى.

خاتمه :

> 1 ـ علم و تاريخ علم.
> Y ـ Y

ـ ـ
ه ـ ت تحقيق و اغراض (علم و اغراض دينى و مسلكى و سياسى).
 ـ V غرضورزيها، فوايد و اشتباهات.
1 ـ ـ انحطاط علمى مسلمين، زمينهها و علتها.
9 - تركك تو جه به (قرآن كريم)" و فهم خالص آن
-

مكتب تفكيكت

اين بود طرحى درباره́ موضوعات و مباحث و مسائلى كه - چنانكه

ضرورتى قطعى دارد. تحقيق راستين دربارة (معارف") و „مبانى معارفت") بدون تو جه و رسيدگى به بخش عمدهارد الى از مسائل مهم ياد شده، تضمين

علمى نمىتواند داشت.


ا ـآفاق تحقيق

مسائل ياد شده، نشانگر آفـاق ديـد تـحقيقى اصـحاب "امكـتب




درباره اين موضوعات :
1 ـ فلسفه در تاريخ.

r -
F F ـ ـ عرفان در اسلام.
و سِس شناخت راستين مبادى و اصول و حقايق معارفى قر آن و احاديث
(كتاب و سنّت).





 عرفانى، و انطباق يا عدم انطباق آنها با محتويات معاريارفى قرآ ورآن و و تعاليم


بدارد.






 و نظر هاى صائب علمى ارائه دهند.

ممكن است برخى از عنوانها تكرار شده باشد ـ تكـرار لفـظى يــا
 مـختلف نبايد در طرح هر موضوع از نظر دور بماند). و ليكن بابد احتياط


 سنجى عميق و كامل، مطرح ساختن مسائل و مطالب را ـ به اين صورت ـ ـ مرجَّح مىدارد.

بايد بيفزايم كه اين طرح و اين فهرست را از روى بادداشتهايى كه
 و تنظيم كردم، و مطالبى نيز از مطالعات اخير خود بر آنها افزودم، و به

ساثق توفيت چنين تنظيم يافت. و با اينهمه مى توان كفت كه چحنانكه بـايد كامل و منقّح نيست. البته بخشهايى را نيز ـ به رعايت اختصار ـ ـحـنف كردم. و آنحهه آوردم بـه مـنظور ارائـةُ تـصويرى است از مـوضوع، و گذراندن رتوس مسانل از لحاظ عالمان و استادان و دو ستداران لزروهش و و
 راستين و طرفلاران حفظ استقلال معارف قرآنى، و همهُ صـاحبنظران و اهل فضل و دانش و طلاب و دانشـجويان پويا، تا حهبساكسـانى مـوفق گردند و دربارة مو ضو عات ياد شده ــازديدگاههاى ياد شلدهـ بررسى كنند و ثرُو هشهايى ضرورى را به سامان برسـانند.

و بايد تو جه داشت كه كار در حل خود بـزرگك است و زرف، و سترگك و كارستان... و از اينجا خوب دانسته مـى شُو دكـه امـر ا"مكـتب تفكيكث"، و برخورد با T آن آنحنان هم نيست كـه بـرخـى از فـاضلان و استادان و ملدرسان و امثال آنان مىیندارند. داستان فراتر از برخوردهايى است بدور از شأن اصحاب نظر. هرٌو هش زرْف درباره مسائل ياد شده و روشن سـاختن عـلمى و تحقيقى وضع اين موضوعات، نقشى مسهم و سـازنلده دارد دربـازسازى رِي فرهنگُ قر آنى اسلامَ، و اثبات اسـتقلال و خــودبسندگى آن، و عـر ضهة افتخارTميز آن به جهان بشريت، و احياى فطرتها. همحنين اين انـقلاب علمى سزاوار، موجب درستشناسى ده بخش مهم از مـيراث بـزرگك و كرانقدر اسلامى خواهد بود :

1 ـ محتواى كتابهاى كلامى، در شعبه هاى مختلف آن.
Y Y Y Y Y
r ـ مـحتواى كتابهاى عرفانى، در شععبه هاى مـختلف آن.

$$
\begin{aligned}
& \text { ه - تفسيرهاى فلسفى (اقرآن كريميم). } \\
& 7 \text { ـ تفسيرهاى عرفانى (اقرآن كريمب"). }
\end{aligned}
$$

تألبف يافته امست.
I 1 ـ ـقصّهما و داستانهاى فلسفى و عر فانى و اخلاقى.
و سرانجام :

 قرار گرفتن در حنبر آرا و افكار و كشمكشهاى ابرامهاى بدور از محتواى حقايف الهى.

## Y ـ ـخراسان، يرجحملدار استقلال عـقلى و اجـتهاد شُناختحى




 „مكتب تفكبك") كه بر خالص فهمى علم وحيانى و معارف آســمانى و

تربيت و سياست قرآنى و حديثى اصرار مىورزند، و به تركيب (مكتبهاى تركيبى) و تأويل (فلسفههاى تأويلى، كه انسجاميا

 يا بالفعل - توجه دارند.

و اين است كه تفكيكيان خراسان، با استمداد از فيـوضات نشـئهئ







 ـ يا برخى از آنها - مورد توجّه تفصيلى برخى از از تفكيكيان نباشد، ليكن انگارةكار اين است.

و اين تحقيق و رسالت و مرزبانى از اين دست است. وكار سنگين
 مسائل، كمتر تحقيقى دربـاب مـعارف، تـحقيق بشـمار مـى آيد، مغـر


 فروزشگاههاى علم قر آنى گسترش مى يابد، و صـدينـندان بـيش از ايـن


 و ("معصوم) يعنى كه؟...

「- رسالتى گران و عرضه/ى بيدارگر
 دانشجويان و دوستان و محقّقان و استادان و فاضلانى















كه در فهرست ياد شد ـ براى همه سودمند تواند بود، و مورد تـو رجه و و استفاده قرار خواهد گرفت، حه موافقان „مكتب تفكيكت)، و چه ديگران و حه بيطرفان.

+ ـ ـده مطلب

 موضوعهاى مورد اشاره را در ضمن ده مطلب معروض مىدادرم :


## مطلب اول

كسانى بسيار از خاورشناسان، و نويسندگان تاريخهاى فلسفه، بر


 بعنوان نمونهُ اظهار نظر هاى اينگونه كسان سخن برترانراند راسل را ملاحظه

 بـطور كلى نظريّات فلاسفه علمى در منطت و ومابعد الطّيِّها از ارسطو

 دينى خود رابا عقايد قديم ايرانى هاشنى زدهاند.... تمدن اسلاهمى در

بهترين ادوار خود از جهت هن و از جهات فنى بسيارى قابل ستايش بود، وليكن ميجّ تدرتى در زمينهّ تفكّر مستقل در مسائل نظرى نشان نداده.'

شنيدن اين سخن بسيار تأثرآور است، آنهم برای كسانى كه كتابى



 جاى اينكه عمر و استعداد كم مانند خود را راصرف شر ور و و تبيين و تنظيم و و وري




 طرفداران اصالت فلسفه و عرفان املامى نتواند حنينين اصالتى را ـ در حد



 جايى براى هيج سخنى باقى نخواهد ماند.
 (ش)



## مطلب دوم

در بخشى نخست، در فصل f
مورد سخن گفتيم كه درباره „تاريخ فلسفه و عرفان) و (پتاريخ تـطورات


 دراين قلمرو بزرگك و بهنهُ سترگك فرهنگگ و تمدن، با آنـهمه تأليـفهاي ارجدار و فراوان، به موضوع تاريخ علوم و تــاريخ تـطوّر مسـائل عـلوم تو جهى نشده است؛ حـتى كسـانى كــه فـهرست عــلوم را نـو شُتهانــد، يـا طبقهبندى علوم را ـ كه اهمّيتى بسزا داشته است - پيشنهاد كردها موضوع ياد شلده تو جهى ننمودهاند. مثلاًا كتابهاى چجـندى دربـاره اراعــلم
 „الكتابِ" سيبويه را داريم (با شرح ابوسعيد سيرافى) و در ســويى ديگر "شرح كافيةء) رضى الدّيـن اسـترآبـادى ((شـرح رضـى)") را، كـه خــود از روشمندترين و علمىترين كتابهاست در تحليل دستورى يك زیا زبان. نـيز
 جلالالدّين سيوطى، ليكن كتابى در تاريخ خود (رعلم نحو) - بـه مـعناى امروزين كه از تاريخ يكت علم منظور مىشود ـو و تطوّر مسائل آن تأليف
 تفكّرات و اطلاعات نحو يان ـ نشان بدهد.

همينگونه است كار در علم فقه، اصول فقه، علم حديث، تفسير،

 شمسالدّين شهر زورى، و ("تاريخُ الحكماءً) جمال الدين قِفْطى و... ليكن

يكث كتاب دربارة تاريخ تطورات مساثل فلسفى و تبيين و تعيين آنها، در



 داوريهاى غلط، يا جانبداريهاى نادرست، يا غرضرانيهاى منحط، كه در كارها و كتابهاشان هست)، به نوشتن تاريخ فلسفه و برخیى ديگر از علوم اسلامى هرداختهاند، گو اينكه هنوز باعنوان (اتاريخ علوم اسلامى)" (بويره



 چنانكه ملاحظه مىكنيد تاريخ تحليلى تطوّرات خود مسائل فلسفى، يـا


فلاسفه يا فقها ـ مثلاً ـ ـنو شته نشده است.
طلاّب جوانى كه اكنون مـقلّدوار مسـائل فـلسفى را از اسـتادان

 سراسر Tن مقالات و اظهارات فرياد خوان تقليد است از ممينجاست، يعنى از اينجا كه كتابهايى تحليلى درباره́ سير تحوّلهايى كه به دست مستفكران


 عبدالصحمّد آيتى و...

گوناگون و در سرزمينهاى گوناگون عارض اين مسانل شده است وجود ندارد، تا چششم طالبان علم و فلسفه را ـ بلدرستى و صداقت و با زُرفى و دقت ـ به روى مسائل باز كند، و آنان را به جاى زير فشار شهرتها و نامها قرار دادن و مرعوب شــخصيّها مدـاختن، بـه اسـتقالال عـقلى و اجـتهاد شناختى راهبر گردد. طلاّب جوياى فلسفه و شناخت، اكــنون و بـا ايـن وضع، بايد خود به داد خود برسند، و در عين خواندن و فهميلن فلسفه و ممارست داشتن دركار تحقيق و تأليف و تدريس، از (اتقليد) بير هيزند، كه تقليد در معارف و شناختها و اعتقادات، ويرانگر شخصيّت انسان فاضل است نه سازندهُ T ان (و در اين ستن دلسوزانه و فروتنانه برُرفى بنگريد و

تأمّل روا داريد).
و اينجانب تأكيد مىكنم كه تدوين اينگونه تـاريتخها - بـه دست مؤلّفانى از هر جهتت صالاحيّتدار ـنيز بسيار لازم است، هم براى فلسفه و عرفان و كلامه و هم فقه و اصــول و تـفسير... و ضـرورى است كــه در حوزههای اسلامى چحنين رشتههايى نيز باشلد و تدريس شود. تاريخ فلسفةٌ اسلامى را از سه ديدگاه مىتوان مورد بردسى قرار داد :

1 ـ ديدگاهى كه مىگويد، فلسفهُ اسلامى همان است كــه پس از نهضت ترجمه، در زمان (امأمون عبّاسى") بیى افكنده شده و سیس به وسيلة مردانى چحون (اكندى) و (ضارابى)" و (ابنسينا)" و (ابنرشد) به اوج رسيد، و

بعدها فلسفههای ديگگ, پديدار گششت. P ـ د ديـدگاهى كـه مـى رسيلهاند) كه تاريخ فلسفةٌ اسلامى را - به معناى تاريخ انديشه در اسلام بايد تا به دوره ظهور معتزله يپش برد و از آنجا Tغغاز كرد.








است).
 مبانى آن در اصالت دادن به حكمت قرآنى و حديثى. و حال مى ونگريد

 دست خواهيم يافت.

مطلب سوم





 جوهر غايى اين مكتب است.




مكتب تفكيك
توضيح اينكه، در اين مكتب، پيش از بيان معارف قرآنى محض، كارى تحقيقى و تفكيكى دربارهٌ مسائل و مبانى ״فلسفى - عرفانى" انجام مى پذيرد، و بويرّه حركت فكرى حجهارصد سالهُ اخير در فلسفه و عرفان اسلامى كه در آن حركت، عنصر تأويل (خـه تأويـل آراء فـيلسو فان و عارفان و چه تأويل آيات و روايات) نقشى وسيع و غيرقابل انكار داشته
 اجتهادى، نه تقليدى و تعبّدى كه (لاتعبُّدَ فى العقليّات)") قرار مىگيرد، و البته نفى فايده از آن اصول و مـبانى - بـطور مسطلق و بـراى هـر كس نمىشود، بلكه نفى كليّت انطباق مىشود، تا زمـينه بـراى (اسـره فـهمى)" معارف قرآنى و حديثى (و دور نگاهدارى آن معارف از هرگونه امتزاج و تأويل)، برایى مستعدّان آماده گردد.

و تصوّر اين بنده اين است كه وازُهُ „تفكيك؛) رسانندهُ همهُ ابعاد اين منظور هست، زيرا هنگامى كه قرار باشد سه مكتب شناختى و معارفى معروف (قرانْ، فلسفه، عرفان)، از يكديگر جدا شود، بايد هريكك نـيز
 تفكيكک،؛ جزو عناصر اصلى است، بلكه اصلىترين عنصر است. و استاد ما - رضوانُالله عليه ـ دورهة كتابى راكه در اين مقصود (از نوع ("أليـف عام) اهل اين مكتب) نوشت، (ابيانُ الفُرقان) ناميل، به معناى تشريح تفاوت و تبيين فرق و فاصله ميان سه مشرب و مكتب معروفف. و او در (ربـيان الفرقان)" نمىخواست كتابى فلسنى و عـرفانى (حـتى فـلسفى و عـرفانى انتقادى) بنو يسل و مطالب (ششفا) و (فـتو حات)" و (اســفار) را دوبـاره در كتاب بياورد، بلكه درصلد بود تا به قدر ضرورت به مطالب اشاره كند، و سيس مبانى معارف قرآنـى را تشـريح نـمايـد. و بــدينگونه نـام "مكـتب تفكيكك" از تعبير تداعىگر (ابِان الفرقان)، نيز الهام يافته است. به هرحال

غرض از اين نامگذارى يكى اين است كه تعبيرى روشن و وازٌهاى ساده و كو تاه در دسترس باشد، وازهاى كه نيروى تذكّر و تداعى آن نيز قوى باشد تا نياز به تعبير هاى طو لانى نيفتد. هميشه جعل اصطالح به اين منظور است كه مفهوم و مطلب بسيار را در لفظى اندكُ بگنتجانند و القاءكنند. هنگامى كه در علم حساب مىگوييم : (بتخش" (تقسيم)، عمل مفصّل و مـطلب بسيارى رابا اين كلمه به ذهنها مىدهيم.

بنابر آنحه ياد شد، هنگامى كه مىگوييم "امكتب تفكيك") يسعنى

 ممتزج، از سويى؛ و معارف خالص الهى و آ آــمانى(مـتّخذ از كــتاب و و سنّت) ازسويى ديگر، تفاوت قائل است و فرق مىگڭارِّارد؛ و در واقع و به

 اذهان وافكار و نفوسِ به آن نمى گذرد (بجز نقدهايى كه ور بر مسائل و مبانى آن دو مكتب ـ در تفاصيل فنى خود ـ ـدارد). و در مورد اين سه مبنى و و مكتب (وحى، فلسفه و عرفان)، ("تفكيكى" است نه (پتأويلى)" و (مزجى)" و و „التقاطى" و (تـطبيقى"؛ زيـرا ايـن امـر را

 و خــودبسندگى آنــها را مـتخدوش مـى سازد (و سـطـح آنـهـا را پـايین مى آورد)، و اين چگگونگگى راعقلاً و شرعاً مردودد مى شمارد.

مطلب جهارم اينكه مىگوييم سه مكتب، غرض جهت جامع هر كدام است، به


 به هنگام تحقيق علمى و تدقيق فكرى، در زر وفكاوى مسانل، و شكافت
 بتواند مورد انطباق با محتواى اصيل و گُانسنگگ وحى قرار گيرد، و بدان
 نخواهد شد.

مظلب پنجم
نيز بايد بدانيم كه تقسيم مكتبهاى اعتقادى و شناختى به سه مكتب ياد شده، به اين معنى نيست كه در مكتب نـخست و سوم عقل بطور مطلق






 اقدامى و سلوكى، دست مى يابد.

چنانكه در پيش نيز اشاره كرديم، هر يكث از اين سه مكتب ـ در ور ماهيّت اصيل خود ـ تشخيص درست و نهايى و سخن آخـر را، در هـر

1. كه امروز نماينده كامل و سالم و جامع و مستند آن، قرآن كريم است و و تاليم و احاحاديث بِيمامبر اكرم"ص"، و ائئّ معصومين"ع، در تبين قرآن كريم.








 محجوب است و در زير حجابهاى غرايز و آوارهاى اعمال نالناد آدرست و افكار ناسالم و اصطلاحات و مفاهيم پوشيده است، آن آن عثل نـيز فـعّال

 تاكيد بر عمل به عبادات و تركك محرّمات و و احياى فطرت و و آزادسازى انى عقل فقّال انسانى دارد.

همحتنين تصفيه نفس نيز در مكتب وحى و تربيت قر آنى بسختى
 آيات و احاديث بر آن تأكيد بسيار شده است؛ منتها درمكتب وحى بايد
 مقولهُ (عبادت) باشد، نه (اصنعت)، و عبادت آن است كه از سر اطــاعت

ا. مقعود از رتشرّع تام،، متابعت كامل شريعت است در اعتقاد و عمل و سلوك؛، و حفظ آن از

 نسبت استفاده ازهعقل نورى،) خعيف مىشود.

باشل، يعنى بطور دقيق بر طبق تعاليم قرآن و معصوم واقع شود، تا نتيجهُ آن (اكشف صحيح") باشد نه (اشبه كشف)" و امثال آن. هون دنياى كشف نيز دنياى هر مخاطرهای است و از غو لان راهزن مصون نيست، غو لانى كه در پیى راهزنى مكاشفانند.

در طــريقتهاى هــنـنىى و يـونانى و جـز آن از قـديمه، مـوضوع ع چچگونگیى ارتباط بدن و اعمال آن با تكامل روحى، و تاثير مجمو عهاى از اعمال بدنى در تكامل روحى مطرح بوده است، و حتى علاوه بر (اتصفية روح"، به ("تصفيةٌ جسم)" نيز اعتقاد داشتهاند و اهميت مى دادهاندلن. واقعيت نيز همين است، يعنى تاثير متقابل روح و بلن و بدن و روح در يكديگر
 است و تصفيةٌ هر دو ضرورى است، يعنى هم تصفيهُ روح و هم تصفيهُ
 بر (القمهُ حلال) و (القمةٌ باكك) شده است يكى از مهمترين آثارش همين است: تصفيه جسم.' و بايد گفت كه در اين مقوله نيز تـعاليم قـرآنـى و حديثى معجزاتى شگرف ارائه كرده است، و به نحوى همة اعمال انصـ انسان را ـاگر تو جهى باشد ـدر جهت سلوكك قرار داده است. تاثيرى كه عبادات فعلى شرعى (نماز، روزه، زكات، حـج، جـهـاد، انـفاق وْ...) و هــمحنين عبادات تركى (تركك دروغ، تركك غيبت، تركت كبر، ترك نظر به نامحرم و...) دارد، بويزّه در صورتى كـر كه آداب قلبى اين اعمال نيز رعايت گردد (كه تاثير سازنده به اين جهت مربوط است)، بسيار سريع و شگفت آتور

> 1. حتى بغضى از بزرگان، اصل كار، در راه سلوكي و وصول را سه چچيز دانستهاند : (1) (1) لقئهئ حلال.

است، و نشان دهندهٌ عظمت قرآن كريم، و سنّتهاى پیامبر اكـرمر(ص") و


 داده شده است، در جنب تعاليم اسلامى و با مقايسه با تعاليم اسلامى ناحيز و ناسَخته است.

و اين عبادات شرعى و سلوكك متشرّعانه است كه اگر با رعـايت
 سلوكك است)، انسان عامل را بـزودى بـه (فـطرت السـتى" خـويش بـاز



 ضعيف آن)، مقتضى عبادت خداست.

و بلدينسان فرق و امتياز سلوكك شرعى و ديِـر ســلوكها آشكـار مىگردد. حاصل آنحָه ديگران گفتهاند تا اين انــدازه نـيست، و و اصـلاً از از

اينگونه نيست، مثلًاً آنحَه در :
آيين بودايى بدان توجه بسيار شده و در (اطريقت بودايى) غايتِ



 حقيقى مئونود.


فناى عرفانى)

- يا (اطريقت هينانه)، (يا (امهايانــهـ)) ،

ـ يـ (اطريقت زِنن) (به كسر (از)) در زا


ـ يا پارهأى از مسائل (اعلم دَم") و (اعلم انفاس")

- ياطريقةُ ترسيم فضايى حركات اعضا و اشراف بر آن 6

ـ يا طريقت يو نانى (ا'وزرْفْوسى)"
- يا مذهب (اتثوزوفى) اروو ايايى

ـ يا آداب رهبانيّت و ديرنشينى (آنتونيوسى مسيحى")
و هر چه از اينها و امثال اينها، موبوط به (ملوكك)" يا (اشبه ملوكك)" است، از آنهاكه مربوط به بيش از اسلام و قبل از (انزول قرآن كريمه) است، و سهس ـدر ضمن جريانهای گوناگون -وارد اسلام شده است، و در ميان مر تاضان و سالكان مسلمان سنى - و سیس شيعه - رواج يافته است، و از جمله به

پارْای از (ارموز) آنها، دراين آثار (بتفاوت) اشاره گشته است :

ـ اواخر (اشارات)، ابن سينا


ـ يا در قصّهههايى امثال (,

ا. كه داراى هثت ركن است و از جملةُ آنهاست : , اراراده درست (ترك لذّات جسمانى....)، خلسه


و كسى كه دراين مقولات سرى داشته باشلد، و بـه سـرّى رسـيده

و كمتر درميان اهل اصطلاح و ملّعيان اطلاع، كسى ديده مىشود
 بر آنها وقوف داشت وقوفى عظيم.

مطلب ششم
هنگامى كه مىگوييم، سه مكتب مزبور، به اعتقاد تفكيكگرايان،




 يك بويى دارده، و اين امرى است بسيار روشن. زيرا مبدأ تكوّن يكـى وحى است، و مبدأ تكوّن ديِگرى انديشههاى انسانهاى متفكّر، و مـبدأ

 كجا، و مبانى انديشههاو شناختها و رياضتهاى انسان عادى ز زمينى كـيانى انسان هادى، و انسان عادی، حه قياسى؟



 (اين كتاب.

و چحنين تصور مىرود كه هر مطّلع منصفى، و هر مـعارفشناس

 پاسدارى آنان از مرزهای مقدّس حقايق قرآنى و حديثى آفرين گـويد.
 همان شيوه را Tمو ختهاند و سرمايةٌ مـعارفيشان و مــحتوانى شـناناختيشان همانهاست، و تأنس با Tآنگونه معارف و آنگونه شناخت بهـم رسان رسانيدهاند،
 سنگين است. و اين سختى و سنگينى هيزى است كه ما تفكيكيان نيز آن
 فاضلانى كه پس از تحصيل مقدّمات ادبى و مقدارى منطقّ و اصول و فقه

 به آن مبانى را دركك كردهانده و به شخصيت علمى و روحى و معنوى و
 شخصيت علمى و روحى و معنوى و معارفى استادان (ماركتب تفكيكـ")










 حنين چحگونگی، در طلب حقيقت و كسب معرفت، مانعى است بنيادين و حجابى است بزرگ.

مطلب هفتم
در تأكيد و تبيين مطلب ششم مى افزاييم كه اين نظرگاه كه مى گويد سه مكتب يادشده و معروف، قابل انطباق نيست، نمى خواهواهد بغويد كه يكت يیامبر بر حق و يكت فيلسوف الهى و يكت عارف ربّانى، مردمان رابه


 دعوت مىكنند، و به تحصيل معرفت اجتهادى و عمل برطبق آنه براى وراى رسيدن به حيات هميشگىى و سعادت جاودان، فرا مرا مى خوانيند، فيلسوفان



 به حقايق و مسائل. مدّعاى هر سه مكتب ـ بتقريب ـ يكى است، ليكــ ابعاد ماهوى مسائل مطرح شــده يكـى نـيست، و مـقدار (بــلوغ، بسـيار متفاوت است.


صورتى كه قابل انطباق ماهوى و تام باشد - يكى نيست. از بــياب مـثـلال،



 آن، عوالم و امكانات تحوّلى آنها، وحى و ونبوّت و حقيقت آنها، سعادت آنـا





 اوايل تحصيل مطالب معقول با آنها خويگرشده باشنـند و مـجالى و مذكّرى






 اينها همه درست است و در آنها سخنى نيست، ' بلكه سخن اين
(. البته با عدم غفلت از اين مو
 دراين دو مورد بحتم متفاوت خواهلد بود : در مورد طالب و سالكى كه با معارف و معتقدات

است كه حاقّ محتواى شناختى و معارفى فيلسوف ـ بما هو فيلسو ف ـ و و




 تصريح برخى از استـادان فن را ـ درباره همين مطلب عيناً ـ بز ارودى نقل انـ خواهيم كرد، تا معتقدان به آن مبانى را نيز تنبّه و تذكّرى باشـد.

مطلب هشتم
نظر اصحاب " حكيمان الهى و عارفان همواره دشــمنى و سـتيز بــوده است، و يـيوسته روزگار را با عناد سيرى كردهاند، هرگز... پس غرض اض اين نيست كه اين سه وه
 اوصياى عظام ايشان، و فيلسوفان الهى و عرفاى شار شامـخين، همه و همه د






ד ترآنى خالص حركت كند، و طالب و سالكى كه با معارف و معتفدات ممتزج... (و ميبنگونه

بوشيده باشد. و اينجا را، بيش از اين الماره، در خور ر نيست.


و آنان كه اهل شريعتى بودهانل بيشتر نسبت به آن شريعت ابـراز اخلاص كردهاند، بويرّه حكيمان و عارفان و متفكّان بزركت اسلام، كه در برابر قرآن كريم و مقام رسول بزرگك خدا(ص") و اوصياى طاهرين او
 خود را از بركات دين سعادتمنل دانستهانل، و كـوشيدهانـل تـا اصـول و مطالب خود را منطبت با شريعت و هرتو يافته و فروغ کرفته از آن معرفى كنند، و دربارةٌ فضايل دين اسلام كتاب بنويسند، مانند ابوالحسن عامرى و كتاب (الإعلام بمناقبِ الإسلام" ،

ـ يا اگگر نتوانند مطلبى را بریايهُ اصول خود اثبات كنند، آن را بـا
 ابن سينا و بحث (امعاد جسمانى)" در كتاب (شفا)" ؛ ـ يا بكوشند تا مطلب را ـ در هر صورت ـبا مبانى و اصول پذ ير فتهٌ خود به اثبات رسانند، مانند ملاّصدرا و بحث معاد جسمانى در (اسفار)" 6 ـ يا در فلسفةٌ سياسى، ملاكك تداوم (وصايت)، و حاكميّت قرآنى را تبيين كنند، مانند فارابى در (آراء أهل المدينةِ الفاضلة"، 6 - يا درباره اهميّت روزه و قرائت قرآن كريم و عـبادت در شب

تأكيل ورزننه مانند شيخ اشراق در (التّلويحات") 6 - يا پارهأى دريافتهاى خويش را مورد قبول انبيا(پ)") بدانند، و در تعبّد دينى و تقوى و عبادت بسيار بكوشند، مانند ميردامـاد حسـينى در ("قَبَسات)|...

اينها و اينْگونهها هست و جاى مسخن نِست. جاى مخخن اينخجاست كه ماهيت علمى و نظرى و شناختى مبدأ و معادى كه در اين سه مكتب عرضه شده است و بشريت را به هذيرش آگاهانةُ Tن فرا خو اندهاند يكى

است يا نه؟ و سرجشمههاى نشئتيابى همه يكـى است يـا نـه؟ و ســنخ برداشت و تلقّى هر سه مكتب از حقايق يكى است يا نه؟ و بلوغ بـكمالى در

 خواهند رسيد؟ سخن اين است.

و روشن است كه با تفاوت و عدم تفاوت اين سه مكتب، در ديد و
 تحصيل معرفت، و تهنيب نفس، و كسب قدرت، و سير باطنى و نتيجهُ




 مىرسد، و آنگاه تدبّر در قرآن و استفاده از (اروحانيّت معصوم)، و و در واقع اين حركت كمالى داراى جهار مرتبه است :

I ـ احياى فطرت.
Y ـ ـ بهرهمندى از عقل نورى.
ץ ـ تدبّر در قر آن.

 حضرت الهى و استفاضه از فيوضات نامتناهى... و تفصيل اينهمه را بـاز
 دربارة " كمال مطلوبِ") سير انسانى گفتهاند (حـتى سـخن مـهمى كــه از از
 تفاوت بسيار دارد (در جوهر و حدود و ظهور و آثار)، با تو جه به اينكه اني
 به دست آيد. در مطلب پنجم نيز در اين باره اشاراتى گذشت.

مطلب نهم
 بودن سه راه معارفى و شناختى و انطباق ناپذيرى آنها)، همان را بسيارى


 من در اينجا براى انس يافتن اذهان عالمان و فاضلان و ملدرسان و
 احساس دورى و جدايى مىكنند، مطلبى از صـاحب تـفسير (المـيزان)،؛




 سخنان خويش را اينگونه خلاصه كرده به پايان مىرسانند : و ... خلاصه، اين،اسه راه و سه طـريق شـــد بـرایى جسـتجوى

حقايق و كشف آنها :
ظواهر و بيانات دينى [قرآن و احاديث]، بحث عقلى [فلسفه] و راه تصفية نفس [عرفان و كشف]. هر يكت از از اين سه راه را طا طايفهاى از مسلمين يِمودهاند، و ميان اين سه طايفه [عالمان قرآنى تـفكيكى،

فيلسوفان اسلامى و عارنان اسلامىى؛ همواره كشـمكش و حـمـله و و درگيرى بوده است. و جمع كردن ميان اين سه طايفه مانند زواياى





 معرفت، حق و درست است تصديق مى وكند. و حاشا از ساحت قر آر آن

 نقض كند. براى همين است كه جمعى از علما، با استفاده از سرمايهو
 ظواهر و بيانات دينى و مطالب عرفانى توافق بـر قرار كــنـد، مــانند ابن عربى و عبدالرّزاق كاشانى و ابن فهد و شهيد ثانى و وني

 صائن الدين محمد تركه. و گروارهى ونى خواستند ميان ظواهر و بـيانات



 خود، و عدهاى از كسانى كه پس از مالاصدرا آمدهاند.... و با وجود
 همجنان باقى است. و اين كوششهاى بسيار دربارة ريشهكـن كـردن اختلاف نتججهاى نداشته است جز محكمتر شدن ريشههاى اختار انتلان،
 بيستر شعلهور ساختن آن آتش، بطورى كه ها آلفَيتَ كلَّ تَميمةٍ لاتَنفَعُ

↔ [و تفاوت همحنان به حال خود باقى است و باقى خرانى مى منگرى كه اهل هر فنى از اين فنون، مخالف خود را به جهالت الت يا
 آنان دورى مىجويند...

اكنون در اين سخنان تأمّل كنيد، Tا يا حاصل جز همان هيزى است كه اصحاب (رمكتب تفكيكک) خراسان مىكويند، و خلاصهُ آن دو جمله

است :

سه راه معارفى و شناختى وجـود دارد، و T
انطباق نيست.
پس بدينگُونه حیرا بايد مخخن تفكيكيان مورد تـلقّى درست قـرار نگيرد. البته هر كسى مىتو اند هر مذاقى را دوست مــىدارد، يـا حــاصل تحصيلاتش همان است، داشته باشل، و كسى معارض و مـخالف نيست. كسى مطلبى دستگيرش شلده است و به همان اعتقاد دارد، يا در مقام بحث و تأليف و اظهارات علمى آن را ابراز مىدارد، باشل، مســـلهاى نـيست، ليكن نذذيرفتن يا حتى محال ندادن به ابراز حقايق مسلّم حرا؟ حقايقى كه تا آنجا مسلّم است كه از سوى دو قطب محخالف، تصليق صريح آن ابراز شده است. در دنبالهٌ سخنان استاد سيّل محملـحسين طباطباثى، چچند تـو ضيح مى افزايم :
1 ـ مسخن مرحوم طباطبانى، راز زُرف احاديثى راكه بسـختى از تأويل نهى مىكند نيز آشكار مىممازد، زيرا نتيجهُ (تأويل") همان (اتحميل")









 نادرست است، و هر جه قر آن مىگويد همان درست است است و حجّت است، زيرا حجيّت وحى قطعى است.





 ظاهر. مرحوم طباطبايى همين مطلب را رد و محكوم مـى آنـند، بـا تــبير انكارى (,حاشاها).

「 ـ اينكه فرمودند : (اتودههاى مردم از همه دورى مـى جويند)،

بايد گفت تودههاى متديّن - به سائقهُ درك ايمانى و و تلقى فطرى خوي



 ايمان دارند، بدون اينكه ذهنشان به سوى موضوعات تار تأويلى بلغزد.

F F ـ ـ ذ كر كسانى مانند ابن فهد حلّى و شهيد ثانى (و فيض كاشانى به اعتبار اظهارات اخير ايشـان در تـمسّكت بـه حــايق مــي حديثى)، در شمار ابنعربى و عبدالّزاقاق كاشى مناسب نيست، زيرا سنـي معارف اينان يكى نيست.

## مطلب دهم

گُتهاند : (رغايات و هدفها سه است : غايت جسدى كه اگر كسى





 است. قرآن، معصوم صامت است و معصوم (پيامبر يا امام) قر آن ناطق. و و باب علم قرآنى هنگامى گشوده مىشود كه مفتاح علم و دلالت معصوم در دست باشد.

به سخن ديگر : رسيدن به كمال مطلق مبتنى بر (اعلم تام) به واقعيّت

وجودى انسان است و عمل به امورى ـ درونى و بيرونى ـكه رساننده به (رمقصد اصلى) است، يعنى جداكينندة انسان است از (اغيرّاللّه،) و رساننده
 محيط خدال، سرحشمه مى گيرد، كه مراتب اعطايى آن جز در نزد من معصوم

موضوع ديخر اينكه انسان برانى وصول به (رمقصد اصلى") نيازمند به تربيت الهى است، و بديهى است كه بدون آن هـيّج وصـولى آلى نـيست. و

 اصل اين تربيت از مقولة (وولايت تكوينى" است، كه از از خداي متعال بـر ايـه






 تربيت در قبول مولويّت الهيّة ولىّ است و تولاّى او. و مـوـيّلويّت هـمان



 و مملو از معلومات عميق و اصطلاحات زيبا و و بحثهاى شگخرف و سخنان جاذبهدار و اعجابآور - همه و همه در اين مقصد هـيجّ است و پـوتج
(مڭر براى كسى جنبهُ (راعداداد) داشته باشد)، و همه (اتسويلات عقلى) است
 دانشمندان و علمداران است (در آنحه معروض افتاد بدفت تأمّل شود). در احاديث متعلد رسـيده است كـه (امـعرفةالله) بــدون مـعرفت ولايت سودمند و نتيجه بخش نيست. خرا؟ چون معرفة
 هر كس. رسيدن به هر حيز تنها از راه آن و باب باب آن ميسر خوراهر اهد بود
 فتَحَالهّ وبكم يَختِم).

در (اححديث متواتر غدير)، درروايت ابنجرير طبرى (م: - ا آق)، كه آن را با اسناد فراوان نقل كرده است، از جمله حـنين آمده است كــهـ

بيامبر اكرم"ص") فرمود :




 مىدمم (يعنى على نـنايطالب(ع)،).
 ابدى است بكار رفته است، يعنى هرگز به تفسير واقعى قر آن و علم قر قر آنى


عليهمُ السّلام ـ و اين مضمون در دهها حديث معتبر ديگر ـ از طرق اهل سُنّت و شيعه ـ آمده است. و اين سخن آورندهُ قرآن است، يعنى پيغمبر ما

مسلمانان.
آرى اين معصوم است كه قابليت „علم كتاب") را دارد و پمَن عِندَه
 صحيح") (نه علمهاى مفهومى و صناعى و اصطلاحى و صـنعتى، كــه در
 نخواهد گشت. فقط و فقط، كتاب خداه خالص و بدور از هرگونه سايش و فرسايش، و تأويل و تبديل، و توجيه و تطبيت و تحريف و تغيير و تفسير


 (اعلم قرآن). و اين علم، در برابر كتاب و تعليم معصوم علم نيست.

امام صادق(॥)" مى فرمايد :
 ـ هـر كس حـق (عـلم و مـعرفت صـحيح) را الز قـرآن (خـالص و بى التقاط) نياموخت، از فتنهها و گمراميها رهايى نيافت.
 و غـوغاهاى انــديشهها و اصـطلاحات و مـفاهيم و القـآت استا است، كـهـ



نظر ها و منهو مها مؤثَثرند) اظهار داشتهاند. و راه رهايى از همةُ فـتنههاى عقلى و فكرى و شناختى و عقيدتى ( كه مـهمترين و خطرناكترين وگمراه ـ ـ
 عملى و اقدامى و ســلوكى و روحـى و فـردى و اجـتماعى و سـياسى و اقتصادى و تعليمى و تربيتى، شناخت صحيح قرآن است از طريق معصوم؛ و عمل به قر آن به دلالت معصوم.

و اين است راز زُرف و مرّ كبير حديث مسلّم ("ثَقَلَنِ"، كه هِيامبر

 و هيروى از آن دو شمرد، و جدايى از آن دو را ماية (اضلالت)" و گمراهى خواند، جدايى به هر اندازه، و به هر معنى و مصداق...

و بايد تو جه داشت كه اصل مطلب امرى عقلى است كه به صورت نقل ارشادى بيان گشته است. و هــمين است كـه (پثـقلين) را، دو نـعمت عظماى الهى خواندهاند، كه هيَح نعمتى در حد مقايسه با آنها نيست. و طبق Tيات و روايات مسلّمه در قيامت، دربارهٌ اين هر دو نعمت عظمى و حجّت كبرى سؤال خواهندكرد، كه در هيروى از آن دو و تمسنك به آن دو يادكار جاودان وحى الهى چهه كرديل؟ چه اندازه تصديق كرديل و چحه اندازه تأويل؟ و چحه اندازه در عمل موافقت كرديد و چحه اندازه مخالفت؟ و Tآيا راه آنان دو را رفتيد يا راه ديگگان راه حه در سياست و حهه در علم و چه در اقتصاد و چه در تربيت؟

و روشن است كه هر نعمتى را شكرى در خور آن واجب است. و شكر اين دو نعمتِ توأمان به اين است كه آنها را خـالص بـفهميم و بـا هيزى در نياميزيم، و هيزى را بر آنها تحميل نكنيم، و هیيزى بـه آنـها

نياموزيم، كه از آموزش بىنيازند. و از هرگونه خلط و امتزاج و تطبيق و





 چه دست است و چحگونه؟!

آرى، به قرآن ـ بتمام معنى ـ بڭراييم، نه (اغير قرآن)، و در برابر
 آراء و مفاهيم و مصطلحات نرات نويش را متّهم داريم و نارسا شماريم. سرمايةٔ اصلى و اصل سرماية انسان، در جهان ابدى، معارف يقينى قرآن است، سره و خالص. و اين واديى است بسيار حسّاس، بسيار عميق،

 استيناس تام با مصطلحات، و دورى از ادراكات فطرى ويى، و عدم تو توجّه به تذكّرات قرآنى و عدم برخورد به مذكّران تفكيكى ...
 يقينى است و نيست. هدف، بسيار عالى است و راه بسيار حسّاس، بايد راي راه را درست برگزيد و خويش را به دست „انسـان هـادى") ســرد. از انسـان عادى ـ هر كه گوباش ــدر راه رسيدن به عوالم واقعى انسانيّت و طى كردن آنها و سيس رسيدن به (اعوالم الهى) كار چحندانى


كه همواره به امر الهى مى جوشله، و استعداد اصلى انسان راكه در فطرت الستى او مـخزون است به كمال و فعليّت مسىزسانلـ، و نـهفته هاى عـقل نورى را بر مى آورد، و از مو جودى خاكى فرشتهاى افلاكى مىسازد، كه فرشته نيز خود را در خحدمت او قرار مىدهد.

تا انسان در مدار اصلى (رجوع الى اللهّ) (ارْْجِعى إلى ربِّكت) قـرار نگيرد تباه است، و به اصطلاح معروف، در (اقوس نزول)" است. و مسدار اصلى (ارجوع)، همان مدار ولايت است كه ملصَق است به عوالم الهى. و

 (قرآن)، و تعاليم انسان هادى (معصوم)، حتى به اندازةٌ سر سـوزنى، بـا ديگر مطالب و مصطلحات ـ از اقدمين و غيراقدمين ـ مـخلوط و ممزوج گردد، چحه به تأويل و چحه به تطبيق، كه اينها همه مشوب كردن آن (اعين صافيه، است. و دست كم، افت دادن به Tن حقايت بلند T سمانى است، كه از سماء نفس قلّوسى معصوم به ما رميله است. و همين است كه هيامبر

اكرم"ص") مى فرمايل :
كَن طَلَبَ الهُدىن فى غيره أَخَلَّهُاله. - هر كس از غير قرآن طلب هدايت كند (و جز از قرآن، از ديگر
 بجويد)، خداوند او راگگمراه خواهد ساخت.

و روشن است كه اينڭونه احــاديث كــه بسـيار است، و از طـلب هدايت و شناخت از غير قرآن كريم منع كرده است مربوط به عوام مردم نيست، بلكه مربوط به دانشمندان و اهل فكر و اصطلِّح و علوم و فلسفهها

و عرفانهاست، از قديم و جديد، و از شرفى و غربىى و و منظور از (افى غيرِه٪) نيز روشن است كه (اتورات) و (انجيل، نيست، زيراكه اين موضوع واضح

باز براى تأكيد بر توجه تام به قرآن كريم و عدم غفلت از عظمت

اكرم(ص)، اينگونه مىفرمايد :
 نقد صَغْزَ عظيمأ، و عَظْمَ صَغيراً.



 شمردهاند، و ويزهايى بیارج را را مهم بنداشتهاند.

و امام عليّ بن الحسين زينالعابدين(ع)" مى فرمايد :


نمى طلبند.

ملاحظه مى كنيد، همان تعبير پيامبر اكرم، در كلام امام سجّاد نيز آمده است : (ففى غيره)). و تأكيد همواره بر اين اين است كه رج رجوع به (اغـير
 نظرى و عملى، عقايد و اعمال و معارف و اخلاق و احكان اسام است.



امام ابو الحسن علىّ بن موسىالرّضا(ع)" نيز مىفرمايل :

 رهنمونى به حـقيقت، و مـعرفت و ســوكك و عـبادت، و كـمال و سعادت) نكنيد كه گمراه خواهيد گشت.
 است تداوم تعاليم پيامبر(اص") دز بيانات اوصيا"ع)، و اين حسّاسيت نشان دادن معلّمان قرآنى، در مورد تعبير (افى غيرهه)، مو جب تأمّل و تنبّه بسيار است.

ه ـ قدمت مكتب تفكيك و پيوستگى آن به زمان
نزو لوقرآن كریم

خوب است در اينجا به اين مطلب اشاره كنم كه اگرپهه نامگذارى
 و كهن است و تا صدر اسلام مىرسد. يعنى اين اعتقاد كـه حــايت ديـن راستين و معرفت صححيح همان است كه در (اقرآن كريم)" آمله است و به وسيله پيامبر اكرم(صص) و سپس اوصياى او ــكه حاملان علم اويند ـ تعليم







داده شده است، حقايق و تعاليمى است عين واقع، و بالاتر و برتراز هرچه
 و تفكرى ندارد، و خودبسنده امت و غنى و پاسخگگ, به همُّ نـيازهاى
 سنت است در بستر تاريخ اسلامى، از صدر اسلام تاكنون، كه اهل معرفي
 از علماى بزرگك در طول اءصار اسلامى تاكنون همين مبناى اعتقادى و شناختى را داشتهاند، و اساس دين را ـ در بعد شناخت و معرفت ـ همين مىدانستهاند، حنانکه همين نيز هست.

و من خود به كسانى بسيار، از اهل علم و اصطلاح، از حوزهمهاى







 ظهور آن، يعنى قرآن و حديث، كتاب و سنت، معارف قرآن و تـعاليم



 ايمانى درگروهاگگروه وجود دارد.

مكتب تفكيك
نيز واضح است كه جريانهاى شناختى اقتباسى و تأويلى همه زاييلهُ حوادث سسلههاى بـعلد است، از جــمله سسـدهُ سـوم (دوران شكـلگيرى اصطلاحات فلسفى به دست كندى) به بعد تا سلهة يازدهم. مبانى تصو فو نيز همينگونه است با يكك قرن سابقةُ بيشتر، يعنى از دوران سفيان ثورى (م: 17 1 ف) 1 ( و عرفان نظرى نيز همينگونه است با حدود دو قرن تأخير از زمان شكلگيرى فلسفهُ اسلامى. و تحقيق دقـيت درايـن بـاره را بـايد در

مـجال مناسب خود عرضهكرد.
پس آنچحه از آنِ ॥تـفكيكيان) است فـقط هـمين است كـه آنـان درصلد برآملهاند تا در مقام بحث علمى و حوزهای نيز از اين پواقعيت بزركت و مقدس"، جانبلارى كنند، و آن را تبيين نمايند.


مقصود از (اعلم) -در اين مقام ـكه ميكوييم، (اعلم صحيح") را بايد فقط از قرآن و معصوم"ع") فراگرفت ـ بطور عملده ـ عــلم تـو حيــــــلـ و معرفت است و دانستنيهاى مربوط به (احقايق مبلئى و معادى)،؛ و ذات و احوال حقيقى اشيا و عوالم و باطن هستها و هستيها، نه فنون و صناعات بشرى و دادههاى تجربى. البته درباره اين امور نيز، اگر سخنى از قرآن يا معصوم رسيده باشد، حقيقت ــدر درجةٌ نخست ـ در آن سخن است.

(*شداران"تّتر)







 بنگر نكو كه دور جوانيّ ما كَـنـت يـار از كـنار بـاديه بـاد صبا گَـنـت







 به سابقهُ نزول قرآن كريم.

استادان.


(رزندگى مردان بزرگك آيتى از زيبايى است")
عالم و عابد و صـوفى هــمه طــــلان رهــند


1-زندكانى و تحصيلات





 كليّت علوم و معارف و عمل و تعبّد آنان، در آفاق صيرورت و كمال البال.





علىّ بن الحسين ـ عليهمُ السّلام ـمىرمد. بدينگونه سيّد موسى زرآبادى، از (سادات حسينى) است، حنانكه نتش مُهر ايشان نيز، (اموسى الحسينى")

بوده است.
سيّد موسى زرآبادى، در قزوين و تهران به تحصصيل علوم معقول و منقول هرداخت و به مراتب عالى اين علوم دست يافت. از جر جمله استاديان



و اصول ايشان را نوشته است.
استادان وى در تهران ـاز جمله ـاينانند :





كثتهاند وى در كار تحصيل علم همّتى والا و تلاشى بسيار داشت.


 اين علوم شُناخته نيستند.
r-اخلاق و عمل




كه خود اهل اين معانى بوده است. گفتهاند كه سيد از ابتداى نشو و نماى خويش، مراقبت شديدى در هرهيز از محرّمات و عمل به واجبات داثـاته

 عالمى عامل و وارمتهایى كامل مى مازد، يعنى انسانى كه شـايسته عــنوان (روحانى)" و (اعالم دينى)" باشد.
+ـ تأليفات
از ميّّ موسى زرآبادى، Tثارى حند و نوشته هايى فراوان بر جاى مانده است. و جالب تو جه است كه با اشتغال بسيار به عبادات و رياضات

 علوم غريبه و تبحّر در آنها، باز به نوشتن اين حـو
 اينك فهرست تأليفات حضرت سيد :

1 ـ تقريرات فقه و اصول.
Y ـ ت تعليقه بر بخشَى از (ارمائل)"
ץ ـ حاشيه بر " كفاية الاصول" (ج ا و Y).

F F
ه ـ حاشيه بر (امنظومهُ سبزوارى)" ( ( ).


- V حاشيهُ بر (اشرح اشارات) (بخش الهيّات).

ـ ـ ـ حاشيه بر (امنطق اشثارات).
9 - شرح سَالامان و آبسال ابنسينا.

-     - ـ رسالة اعتقادات (عربى)
| 1 ـ اصول دين ـ فارسى.

r|
If If

† ـ ـ مكتب تربيتى
مكتب تربيتى سيّد موسى زرآبادى، مكتب درهــم تـنيده عـلم و عمل (تزكيه و تعليم) بوده است، علم و معرفت بـراســي



 نيمةٌ نخست سده حهاردهم هجرى. درباره عمل (تهنيب نفس و تقوى)

 تكــليف را، و عــمــل بــه شـــرع مــطهٌ راه در رأس امـــــور قـــرار مى داده است.

درباره تأثير خـلاّق او و مكـتب عـلمى و عـملى او در سـاختن روحهاى بزرگ؛، همين بس كه در شاگردان تربيت يافته و كمال پنير وفته

تعاليم و آداب او، به اين دو حهره بر مى بحوريم :
شيخ محتبى قزوينى خراسانى (م:

شيخ على اكبر الهيان تنكابنى (م: • ا 1 ق). هر كس از اين دو عالم عامل و دو ربّانى كامل و دو رازور جامع و فاضل شناختى داشته باشد، آنحه را اشاره مى وكنيم در مى بايلد

ه ــــدر قلمرو سياست و اجتماع
مردان بزرگى چحون سيّد موسى زرآبادى، كه با اخلاق قـر آنـى و

 اهتمام به امور مسلمين (مسائل سياست و اجتماع و معيشت مردم) ورمان غافل


 مى آيد)، تـو جه مـى

 جمله ماخذ عمده اين بنده است در نوشتن اين زيستنامه) هــنين آمـده

است : و ظاهراً مرحوم سيّد در اوان مشروطيّت طرفدار آن بوده و
 جهان گذران درگذنتت. مردم تزوين با تجلبلى شايان بيكر وى را را تشـيـيع كـردند، و و در كـنار


 موسى زرآبادى، „خليل آقا زرآبادى، است، ان از نيكان و صالحان قزو ين.

حتى رسالهاى ـ حدود ده صفحه ـ در مدح آن نگاشته كه مـو مورد است. ولى بعدها بر اثر بروز انحراناتى در نهضت مزبور از مخالفان جدى آن گرديد.

موضوعاز هر دو بُعد جالب و آموزنده است : هم تم تو جه به تك تكليف

 نگذاشنن.
ـ ـ شاتردان

در مكتب سيّد موسى زرآبادى، زبدكانى چند پرورش يان يافتند و به
 گشتند و جه آنان كه در فرصتهايى كوتا تان توانستند از آن طور سيناى علم و تقوى قَبَسى برگيرند :

ـ شيخ على اكبر الهيان تنكابنى (م: • • 1 ( 1 ق).


- شيخ هاشم قزوينى (خراسانى) (م: • هr ( قا ق).

يك سنگك).
ـ شيخ على اصغر شكرنابى (م:ح
 ـ سيّد على محمد حاج سيدجوادى و...

Y ـ ـ سيمايى عظيه و درخشان
بلينڭونه حضرت سيّد موسى زرآبادى قزوينى، عالمى بوده است ربّانى، و متألّهى قر آنى، و مرزبانى تفكيكى، و مربيى بزرگكّ، و مـتعقّلى سترگگ، و سازندهُ ارواحى قوى، و پــرورش أى دهـندهُ بـزرگانى نــمونه در فضيلت و كمال و تعالى روحى و انسانيّت سيرتى. خواص و دوسـتان و
 آكاهیى از اسرار خفيّه، و تسلّط بر اشيا و تصرّفات، و بروز كـرامــاتـات، و
 "اخلع بلن) و خَلَسات ممتلّ روحى و روحانى و... مطالب و وقايعى نقل كردهاند بسيار مهم. و اينجانب خود برخى را از موثّقترين و نزديكترين كسان ايشان، يعنى مرحوم استاد حاج شيخ مـجتبى فزوينى (كه هم برادر همسر حضرت سيّد، و هم از زبلدترين و مانوسترين شاگردان و اصحانى وى بودند) نيز شنيدهام، ليكن از نقل آنها در اين شرح حال اخـتصارى مىگذرم، و ـ اگگر خدا خواست ـ برای فرصتى ديگر میکذارم.

人 ـ ـدرگذشت
و سرانجام، تقدير محتوم فرا مىرسل، و حضرت سيّد داعى الهى
 قمرى، از اين جهان تاريكك و مـحلود و گذنران، بـه جـهان روشـنايى و نامحدود و هايدار رخت مىكشد، و روحى بس روحانى و ملكوتى بــه آفاق مينوى ملكوتيان مى (شاهزاده) حسين(اع)" ـ در قزوين - به خاكك سیرده مى شـود... و اكــنون آرامگاه حضرت سيّل موسى زرآبادى، مورد توجّه آشنايان و خــواص

آنحّه بر لوح مزار وى نوشته شده است به قلم عالم معروف، جامع

 است برخى از اوصاف و تعبيرهاى ايشان دربارة حضرت سيد :

التّيّد التّند، العالم العامل، الفاضل الكامل، سيّد العلماء العاملين، و قُدوة الاتقياءالصّالحين، الجايمع لفنونِ الفضائلِ الانسـية، والحـيا الحـاوى


اللّهمَّ أِضْض علينا من بَرَكاتِهم، و أَلِحْنَا بَرَجَاتِهم.
در هايان اين زيستنامه، نمونهاى از دستخط مرحوم سيّد را با به نظر









 و درخواستى نباشد (فتط حمد و و نا و تسبيح خدايى متعال بـاشدل)،




مكتب تفكيك

بنابر آنجه رسول خدإص") در جواب سؤال على"عه فرمود - يرهيز


 در نيّت اينجنين است (يس بايد در اين باره كوشش بيشترى كـرده).






 دعاى افتّاح، و دعاى سمات.
 تسبيحات اربعه، و تسبيحى كه در (اصـحيفة سـجّاديّها) آمـده است است


 روايات بسيار تأكيد شده است، در نماز و بعد از نماز و د در سحرهاها،


 هيز ديگر)، و سلامهاى نماز.





 نَستعين" (و بخصوص در نماز از توجّه تلبى به هنگًام گَفتن اين آيه



 "اسوره حمله باشل). و اذن و اجازه (از عالمان معنى گرایى عامل و و و

 كامل آنها) شرط است ـ جنانكه مخفى نيست، (با استناد به آية) (افى


در بالاى صفحه، بيتى آمده است از قصيدهاى از سلمان ساوجى :
هيزى كه خلاص تو در آن است خلوص است
باقى همه اجزاى تو قيدند و حبايل.
مطلع قصيده اين است :
رفتند رفيقان و رسيدنل به منزل
در خواب غرورى تو هنوز ايل غافل
و بيتى آمده است از قصيدهاى از ناصرخسرو :
حكمت Tاموز و هنر جوى، نه تعطيل كه مرد
نه به نام است همى، بلكه به معنى است حكيم
در برخى نسخهها ضبط مصرع دوم اينگونه است : إنـه بـه نـامي
است تهى...)، و مطلع قصيده اين است :

مكتب تفكيكت

ای دل و هوش و خرد داده به شيطان رجيم
روى بر تافته از رحمت رحممان رحيم
در هايان ياد آورى مىكنم اين مخنن راكه گفتهاند : ابرای مطالعةُ جو انان هيَّ هحيز بهتر از شرح حال بزرگان نيست، زيرا وجود نوابغ، نمونةٌ مجسّم كليّة فضايلى است كه ما مى خو اهيم، با نصايح و دستورهاى خود به فرزندان امروز تعليم دهيمه) آرى، بايل مردان بزرگك و ربّانى و پاكان و و صالحان همواره شنامانده شوند بويرّه به نسلهاى جوان و تـربيت هذير و روش آموز. اين است كه بايد مقامات مسئول ـ در هر جا و هر محيطه مــؤسّسهها و مـركزهايى (از قـبيل كـتابخانه، آزمـايشگاه، دانشخگاه و دانشكده، دبيرستان و دبستان، و حتى خيابانها و ميدانها) را به نام اينگونه مردان تربيتگر و سازنده نامگنارى كنند، و تصويرى و شـرح حــالى از آنان در آن مححلها نصب نمايند و در معرض قـرار دهـند، تـا نسـلها راه تـربيت سـازنده، و شـلـنها و صسيرورتهاى مـتعالى را بــلـرستى بـيابند، و نمونههايى تأثيرگنار را بشناسند.

در زيستنامهُ ديگرى كــه بـراى حـضرت سـيد مـوسى زرآبـادى
 سه نكته از آنها را، با نقل هطلبى از مرحوم شيخ استاد ـ در بارة حضور
 تقديم مىدارم :
 ص

عالـــــان تفكيكى (مشعلداران متهوّر)
اـ سيد در حدود بـيست سـالگى عـمر خـويش، بـراى تكـميل معلومات و بدست آوردن غناى علمى بيشتر به تهران (كه در آن روزكار

 فلسفه و عرفان اشتغال مىورزد، و چندى در درس فيلسوف مـعروف،


اقامت وى در اين سفر در تهران چندان به درازا نمى كشد، چحون به

 بهره گيرى از حضور استادان بزرگى كه نام برده شدند مى ير انرازد.

در اينجا، شيخ استاد، از قول خود ايشان نقل مى مردند كا كه ارمن در

 من به درس حاضر نمى شدم، باگذشت دو سه روز مرحوم



 شاكردان شما مقلّدوار به مطالب گوش نده
 بيدارى را به اذهان طلاب فلسفه بدهم كه دادم مـبـ،

Y Y بـه جامعيت سيد در علوم غريبه و اسرار خفيّه اشــاره كـرديـم. نبايد فراموش كنيم كه رسيدن به (اعلوم غريبه1، در ابعاد حنلدى، ملازمهاى حتمى با روحانيت نفس ندارد، و مرحلهاى است صناعى و علمى و دارای قواعدى كه بايد آنها را فراگرفت، و جداست از فعلِّتهاى كمالى و روحى نفس انسانى؛ ليكن سيد در مرحلهُ دوم نيز ــكه اهميت بسيار بيشترى دارد
 كه ابن سينا ياد مىكند. وى در رسيدن به عوالم انسانيت سيرتى، و اتصال به روحانيت عالمه به مرتبهاى مىرسد كه براى بزرگان اين مراحل كــمتر ميسّر گشته است... شاگردان و نزديكان و مأنوسان با حـضرت مــيـد، از احوال معنوى و قدرت روحى و انواع تصرّفات وى، و اطـللع زرفت و گسترده ايشان از شعب علوم غريبه... حيزهايى بسيار مهـم نقل كردهاند، كه

بايد تحرير آنها را به فرصتى ديگر بازگذاشت.
rـ شيخ استاد ما، از سيد استاد خود (سيد موسى زرآبادى)، به عنوان (مرحوم TTا"، تعبير مىكردنله و از آن مربى عظيم، با عظمت بسيار6 ياد مىنمو دنله و بويرّه از وصول او به مراتب بس بلندى از (امعارف عاليه")
 وزن ابراز مى داشتند. و يكبار در حالى ويزه چحـنين فـرمودند: „گگـاه كــهـ مرحوم آقـا، دربـيان مسعارف خـالص الهـى و مشـاهدات خــويش اوج
 مهـم بر زبان مى آورد، در آن اوجهاى متعالى بيان حقايق معرفت قر آنى
 كجاست تا بنگرد كه حقايق معارف قر آنى در چهه او جى جایى دارد؟].'

و نغارنده خواست كه واقعيّت و تعبير ياد شده در جايى ثبت گردد
و بماند... تا دانسته شود كه (انسان قر آنى) در كار شناخت حقايق جهانها و حضور در حـضرت مـعرفت تـا بـه كـجا مـىرسد، و وــرورددة مكـتب
 صعود مى كند؟ متفكران بزرگى از فيلسو فان شرقى و غربى مى میويند، بايد
 "أْيْنَ أفلاطُون؟؟...).).

پس جا دارد كه هردازنده بزرگك فـطرت انسـانى، و طـريقآموز

 عنِ النَّعيم"'، در هاسخ ابوحنيفه بفرمايد:

 ـ آن نعمت كه خداوند به مر دمان اززانى داشته است ما اهـ اهل بيتمم...
 عترت او، يرسش خواهد برد، كه آيا حق آن را آاداكردند يا نه؟

1. (اسورة تكاثُر) (Y ( ) آية A.







نمونه خط مرحوم سيّد موسى زرابادى


ورودى ملدرسةٌ التفاتِه (قزوين)، محل رفت و آمل سيلموسى زرآبادى


امامزاده حسين(")"


آرامگاه سيدموسى زرآبادى در جنوب شرقى امامزاده


> ميرزابهدى اصفهانى (خراسانى)(テ)






 سالگى، رهسبار نجف اشرف گشت.
 تحرير يافته است، باتقاضاى اينجانب، فرزند آن آن مرحوم، دانشير انشمند فاضل،




 ما اكنون ميرزاى اصفهانى (شيخ محمد مهدى) بسيار جوان ران را در نجف اشرف مشرّف مى بينمه، و از اينجا با دورة ائى اول زندگى تحصيلى و تكاملى





 آشنا مى شود، و با راهنمايى مرحوم صصدر -كه خود ازي از علماى عاملين برين بوده

 را نزد فقيه معروف سيّد محمد كاظم يزدى (صاحب (اعروة الوثيثى)،) فرا مى گیرد.





روحى و روحانى مىبرد.

ا. اين عالم اخلافى جليل، از سادات موسوى و طهرانيّ الأمل است، و متولد كربلا، و سالها ساكن.



همزمان با انقلاب مشروطيت در ايران، باتّفاق تنى چحند از عالمان


 تشكيل مى دهند. در اين درس كليّهُ مطالب شيخ انصارى ــي ـكه هيش از از آن توسّط ميرزاى شيرازى بزرگك تنظيم شده بود، و ميرزاى نائينى نيز آنها را
 تحقيق و فحص قرار مىگيرد. در جلسات اين درس تـحتقيقى (كــهـ گـاه

 مى دادهاند. و اين چجگونگی خود باعث مى شود تا ميرزاى اصفهانى احاطه
 و در اين مدت بجز اصول مكتب نجف، مـطالب مكـتب سـامرا، و نـيز

مىگيرد.

 اخلاقى و سلوكى را نيز ادامه مىدهد، و پيمودن مراحل يلا (اسير نفسى) را الز



دوره دوم (Y سال)

مى توان گفت، از اواخر دورماى كه ياد شد، دست تقدير (احدّادى

يكك روح" را به عهده مىگيرد. (به موضوع (احدّادى يكت روح"، در شرح






 تشويش درونى، در آن عالم جوان ران و و سالك




 حقيقت خلود، و...) به هيج روى همگون نيست.
 بوده است، طوفان اين اضطرار حقيقى (اضـطرار روحـى)، كـهـ در تأثـير








درياى رحمت واسعةٌ الهيه، و بحر موّاج عطوفت كليةُ ولويّه را به ترشح

 حقيقت (و علم بالله به تعبير احاديث، كه اصل همل اوهُ علمها و اول و او آخر همةُ معر فتهاست) را، چچگونه و از كجا بايد طلب كرد و بدست آورد.

ای خوش آن جلوه كه ناگاه رسد
ناگهان بر دل آگاه رسد
اتّفاق فرخنده مورد اشاره ـ در منين • r سالگیى ـ نگرش ميرزاى اصفهانى را در معرفت خداه، و فهم هستى، و ابعاد علم قر آنى، و شناخت



 قرآن كريمه در ليلةُالقدر حقيقت اعلاى محمّدى الصد") نازل گشتهه، و در زلال واقعيّت سبّوحى و قدّوسي نفسِ معصوم تبيين يافته است، كجا آنحه در فلسفه و عرفان اصطلاحى مطرح مى شود كجا؟ آن علم هـمان










گوهر (اعلم مصبوبه است، كه بايد آن را اجلّ از آن دانست كه در سـطح


 همه جا و همه كس است، و دستگاه شناختيى است مستقل و جامع و برتر و بالاتر از هر دستگاه شناختى (يا شبه شناختى) كه تاكنون در در تار تاريخ بشر عرضه گشته است. بلكه از نظر واقعيّت خود از سنخ آن آن معارف و و مفاهيم





مكتب معارفى ميرزاى اصفهانى ــكه بايد به اعتبارى ايشان رادر




 موضوعات غير اسالامى و اسلامى، به تصريح و اعتراف بزرگان فن فـ، و و به

 گفتهاند كه ايشان تعقّلات هشت ساعته داشته است و تجريدها هاى دو ساعته




مكتب تفكيك
نرسيدهاند)، به (اعينُ صافيةُ تَجرى بأمرربِّها) روى مى آورد، و از رَشَّحات "(علم مصبوب") بهرهمند مىگردد. و از اينجا ميرزاى اصفهانى انسانى است جز كذشته... و كسانى كه نمىتوانند او را قبول كنند از همينجاست (و كلّ مُيسَّرْ لِما خُخِلقَ له). و البته برخى هم از آن است كه با اصـول و مـبـانى و ديدكاههاى (امكتب تـفكيك)"، و (مكـتب مـعارفى)" مـيرزاى اصـفهانى آثنايى و برخوردى نداشتهاند، و از آغاز تحصيل مـعقول بـه خـلدمت اساتيدى رسيدهاند كه قائل و معتقد به تأويل بودهاند نـه (اتـفكيك)". بـا اينهمه بايل نام „بزركان) را به (ابزرگى) ياد كرد.

و ما مىدانيم كه همواره در روزگار ــكم يا بيش - بزركانى بودهاند و بهم رسيدهانن، ليكن نوادرى حون سيّلد موسى زرآبادى، و ميرزا مهلى اصفهانى، و شيخ محتبى قزوينى، به هر روز و روزكارى بهم نمى رسند. و
 خو د از مبادى كمال است و سود آن به خود انسان باز مىگردد، و مو جب صيقل يافتن روح و نفس خود آدمى و سعهُ قلبى او مىشود. ' و شايد يكى از بزرگترين و سو دمندترين و سازندهترين مصاديق و موارد (اسيرانفسى)،
 نامبردگان است و در انکار نماندن.

هنگامى كه انسان خود موفّق نشد، شهرى را (مثلاً)، ياگنجينهاى سترگك را، يا بوستانى مصفّا و پركل را، يا حسنى خداداد را بييند و مشاهده كند، حچه بهتر كه سخن آنان را (البته راستينان را) كه ديلماند بشنود، و به ياد آنان سخن گويد، و از ايشان نشان مقصود جويد :

هر كس كه گفت خاكك در دوست توتياست
گو اين سخن معاينه در چشم ما بڭو
بر اين فقير، نامهُ آن محتشّم بخوان
با اين گدا، حكايت آن پادشا بگو
جان پرور است قصهُ ارباب معرفت
رمزی، برو بيرس، حديثى، بيا بِگو

دوره سوم (
دوره سوم، همان Yه ساللى است كه ميرزاى اصفهانى بـه مشـهـل مقدّس مهاجرت كرده، و در آن سامان پاكك و تربت انوار گذرانـنده است (از سال .

 و انتقادى از فلسفه و عرفان، پرداخته است.

پيش از آوردن شرحى دربـاره ايـن دوره، بـايد اشــاره كـنيم بـه

 مى نوشته است. از جمله تعبيرات عالم بزرگك و استاد متأخرين، مـيرزاى انى نائينى، برایى عالم بزرگى ديخر، و استاد متأخرين خراسان، ميرزاى مهلى

اصفهانى اينهاست :
... العَلَم العَلاّم، والمهذّب الهُمـامَ، ذوالقـريحةِ القـويمة، والســلـيقة



مكتب تفكيك
ـ على ما أَولاهُ مِن جَودةِ الذّهن، و حُسنِ النّظر... بايد تو جّه كنيم كه آورندهٌ اين اوصاف و تعبيرات، ميرزاى نائينى است، و ميرزای اصفهانى در آن هنگام هץ ساله است (تاريخ اجازه، روز عيد فطر ^سץا هجرى قمرى است).'

در حاشيةُ اجازه نامةُ ياد شده، سه تن از عالمان بزرگك اسـلامَ و مراجع عظيم تشيّع نيز مراتب مـنلدج در آن، و مـقامات بـلند عـلمى و تحقيقى ميرزاى اصفهانى را تأييدكرده و ستودهانل :

I ـ آقاى ضياءُالدّين عراقى : (اعمدةُ العلماءِ الرّاشُدين...)).


است).
r- حاج شيخ عبدالكريم حاترى يزدى : شالعـالم الفـاضل، المــحقّق الملقق، زبلدة العلماءِ الرّاشُدين، و قدوة الفقهاءِ والمجتهلـين...)، درباره́ دوره́ سوم، آقاى اسماعيل غروى، مـطالبى مسفيل مـرقوم داشتهاند. من ذكر همةٔ آنها را به فرصتى ديگـر مـى گذارم، و در ايـنجا

مو ضوعهايى زير چند عنوان (با نظر به نوشتهُ ياد شده) مى آورم :
| ــ دوسها (اصول نائينى)
طبق معمول حوزهها، ميرزاى اصفهانى نيز، كار علمى خويش را در حوزهُ مشهلد مقدّس بادرس خارج آغاز مىكند. و چحون وى از بهترين
 اسفند اشت

اصحاب درس سيّد متحمد كاظم يزدى، و نخستين شاگرد مبرّز مـيرزاى



 آيةالله حاج Tقا حسين قمى، و T آيةالله ميرزا محمدآقازاده فيلسوف معروف آقا بزرگك حكيم شهيلى بهرهها برده بو دند، دور ميرزا

 اجتهادى سالهايى چحند ادامه مى يابل.

「


 مهمى پيش مى كشد، و زمينه را براى بيان يافته ها و اندو ختهههاى خاى خويشى در اين باب Tاماده مى سازد. دروس و مباحث معارفى ايشان نـيز سـالها ادامه مى يابد. در اين درسها كه ميرزا به بـيان تـمايز مسعارف وحـيانى و تفاوت آنها با مفاهيم و مصطلحات فلسفى و عرفانى مى پرداخته است،


 ا. از جمله عالم تر استعلاد و بحّاث معروف، مرحوم حاج شـيخ غلامحسين محامى بادكوبهاى، كه ذكر ايشان خواهد آمد.

مطالبى كه از سوى ميرزا مطرح مىشده است مرتب اشكال مىكردهانــ (مانند درسهاى خارج اصول و فقه، بلكه تندتر و گستردهتر)، و از مبانى
 گاه تـا دو مـاه مـو ضوعى را تـعقيب مـىكرددانــد و بـه نـقض و ابـرام مى یرداختهاند، و سرانجام با بيانهاى شافى و پاسخخهاى قانع كننده ميرزا از
 مطالب و مسائل مسى شده است. و ايـن است كـه اصـحاب مـيرزا ديگر هيحَحگاه از آن مطالب دست برنداشتند.
٪ ــاصول آل الرسول»ص"

هنگگامى كه عالمان فاضل و شاگردان بسيار مستعد مىنگرند كــه ميرزاى نائينى دومى در كـنار خــويش دارنـــ، و بـراى اطـلاع يـافتن از
 درسهاى ميرزا تو جهى بس عميق مىكنند و به آنها ارجى بيشتر مى نهند. و
 كنار اصول مفصّل متعارف (كه آن را يكت دوره تدريس كرده بوده است و همه دانسته بودند كه خود او يكت متجتهد اصـولى بسـيار بـرجسـته و

 معرو ف شده است.
† ـ على المبنى و مبنائى

اصحاب "مكتب تفكيكت" دوگونه مطلب دارند، (ععلى المبنىي) و ("مبنائى). بخشَ نـخست هـمان است كـه مـطالب عـقلى و عـرفانى را و

مصطلحات قوم را مطرح مىكنند، و ســس وجـوه دقـيق نـقد و نـظر و اشكالات اساسيى كه بر آن مبانى و ادلّه وارد است و و بيان افتراق آنها را با


 وحى بروشنى مىنمايانند.

بخش دوم مطالبى است خاصّ كه از حاقّ معارف وَحيانى و علم
 نوعاً اصطلاحات و تعبيرات فرآن و حديث و كار كتاب و سُنّت است (بويرْه در بيانات خود ميرزا) و اختلاف آنها با دادههاى مكاتب بشرى مـبنائى است نه على المبنى.

با تو جه به اين تقسيم بايد يــادآورى كـنيم كـهـه مـطالب مـعارفى مرحوم ميرزاى اصفهانى بيشتر از قسم دوم است، و در در نوع خور خود مطالبى است در ابعادى تازه، و منطبق با فطرت نورى، كه اشارهارهاى ديگر به آن آن خواهد T آمد.

ه ـ شاتردان




 احوال، و همحنین ارزش تأليفات و آثار، دارایى مراتب مختلفى هستند.

اين اختلاف سطح را در ارزشگذارى آثار آنان ـكه از تفاوت استعداد و
 پیى بردن به معارف ميرزائى (بويزه معارف مبنائى) بايد به اين ردهبندى ايرى لازم اهميّت داد. از اينجاست كه براى شــناخت حــا اصفهانى، بايد به تقريرات و تحريرات متقنى رجوع كرد كه انه به نظر خور ميرزا رسيده است. و بايد ديگر مطالب و آثار و آراء منسوب بـ به ميرزارا وا ـ

در هر موضوع - با آن نسخه تطبيق كرد.
در اينجا - بيادگار ـ نام جمعى از مستتفيدان از مسحر مـر مـيرزا را

عناوين علمى و اجتماعى) مى آوريم :
I سيّد حسين حانرى كرمانشاهى (م :


F
ه - ميرزا على اكبر نو قانى (م : • •

V ا شـيخ محمّدكاظم مهدوى دامغانى (م : .

9 ـ ـ شَّخ هادى مازندرانى.

11 ـ ـ سيّد على شـاهرودى.












. MF
. Y -

7 ـ آ آثار مكتوب (1)







 مقدّماتى دربارة مبانى ميرزا، جاتٍ شود و مورد استفاده قرار گيرد.



Y ـ آثار مكتوب (Y
بخش ديعگى از آثار مكتوب، كه مىتوان آنـها را نـيز از آثـار مكتوب ميرزاى اصفهانى بشمار آورد، تقريرات دروس ايشان است. اين تقريرات شامل مباحثى مهم در اصول فقه، اصول عقايد (معارف) و قرآن آن

 (قطبالقرانن)، و وجه (ااعجاز قرآن)).

از تقريرات ياد شده، نسخههايى متعدد وجود دارد، ليكن بهترين
 افاضل شاگردان ايشان، در جلسات درس... خلاصهبردارى شـده، و در همان ايام بازنويسى گشته، و جهت ملإحظه و تصحيح و تنقيح به حضور حضرت ميرزا تقديم شده است؛ و ايشان آنها را خواندهانداند، و در در موارد
 با جايگزين كردن عبارات و الفاظ مناسب كتاب و سُنّت ــدر در حاشيه ـ تغيير دادهاند).

اين تقريرات، شامل (اعلم اصول) (مباحث الفاظ، اصـول عـمليّه) است، و (مبانى معارف") (توحيد، نبوّت، عدل، خلقت ور كيفيّت آن، جبر


 همان صورتى انجام پذيرد، كه در بند پيش گفته شد.

يكى از افادات بسيار ارزنــدهr و تـعاليم بســيار سـازندهُ مـيرزاى اصفهانى، بيانى است كـه ايشـان دربـارهُ (إــماز) و شـناساندن اهـميّت و
 كوشيد تا حاصل شود ـ چچیست و چچگونه است؛ و آن نقش كه نما نماز در
 تاريك طبيعت، و ظلمات گوناگون آن (و حتى قفس تن) رها سازده و و به اوج معراج نور و تقرب بالا ببرد كدام است.

و T ا يا روشن نيست كه اين موضوع حه اهميتى بس بزرگك دارد، به بزرگى حيات و تكليف. زيـراكـه (اعـصارة حـيات،"، "تكـليف") است و




 و همنشينى و دايم با خدا بودن است. و اكنون آيا هر نمازى (به هر گونه كه
 خوراك؛، هرگونه كسب و درآمد، هر جامه و هر خانه، هر خـو دبينى و خودمحورى، هر اخلاق و رفتار در خانواده و جامعه، و هر بيخبرى از بندگان مظلوم و محروم خدا...)، همنشين خداست ارْ
رسالةُكرانقدر ميرزاى اصفهانى، به نام (اغايةُ المُنىّ و معراجُ القُربِ
واللّقا)، درباره معرفى نمازِ معراج است. اين رساله نيز نيازمند حآيى است
تحقيقى و مُنْقَّـــــح

يكى ديگر از تعاليم مهم و عظيم ميرزای اصفهانى، كه بايد از از آن



 كه در دست بشر بوده و قرنها در ميان متفكّران و و مرتاضان آن سابقه داشته است نيست. قرآن حقيقت تازه و علم تـازه است و مــعرفت و و شـناختى كامل و نوآيين.
و اين موضوع، بسيار عظيم است بسيار عظيم. و اگر نبود در زندگى الئى




 حقايق قرآنى بشمار آورند.

 با معلومات بشرى نمىدانسته است، موفّق شده است تا تا از حجاب اصطلاحات و مفاهيم قديمى و وارداتى و التقاطى بعنذرد، و و به حــا
 مستعدان را نيز به آنها فرا خواند.

1. غرض مبالغه و „مطلق كردن، نيست، كه زيان خواهد داشت. و مطلق فقط معبوم است و لاغير،

برای ايـنجانب ايـن بـحث بســيار اهـميت دارد، و مـرا غـرق در شادمانى عقلى و سرخوشى روحانى مىكند، يعنى تو جه به اين حقيقت كه
 دسترس بشر نـبوده است. و ايـن قـرآن است و بـركت نـزول قـرآن، و

 در اختيار قرار داده است. و اگر اين مطلب درست فهميده شود، استقلال معارفى قرآن كريم و خودبسندكى همارة آن ــكه واقعيّت نيز همين است

 تازهاى ندارد، و معارف مسـلمين ماخــو ذ از مكـتبهاى قــديم يـونان و اسكندريه و هند و... است؟

همواره سعى بر اختصار دارم، و به هر مطلب اشاره كرده مىگذذرم،

 (ابوابالهلى)" مى فرمايد :

قد تَحَقَّقَ فى محلِّه، أَنَّ عمدةَ وجهِ إعجازِ القـرآنِ المـجيد، عـلومُه
$\rightarrow$





 فرجام ـ نصيب ايشان گثته است، بايد استضائه گرددر.

وحِخَمْهُ الجديدة، فى مقابلِ العلومِ الحِكْميّةٍ القديمة...
 قر آن مجيد، علوم و حكمتهاى تازه آن است در برابر فلسفه و عرفان قديم بشرى...

## و در آغاز كتاب (مصباحُ الهدى') مى فرمايد :



 العقولِ و تأسيِهِا بنورِ العلمِ الالّْي....




 و جهان روشناييها سوق دهد.

دريغ است كه مطالب ايشان درمورد قرآن كريم نيز بـه صـورتى تحقيقى به چاپٍ نرسيده است. مشكل ديگر اين است كه در فهـم مطالب ايشان و دركك درست آن مقاصد، بايلد پپشتر مقدماتى دانسـته بـاشد، و برخى تذكرات داده شود. و اين كار از عهدهُ كسانى بر مى آ يد كه آشناى با با
 تفكيكك)، تنها مطالعةٔ آثار و نوشتهها كافى نيست، با اينكه نوشتهها نـيز

1. از عالمان و مدرسان و استادان و مؤلفان و طلاّب جوياى معرفت راستين و دانشجويان ونان طالب

 ايشان باشد.

بتمامى در دسترس قرار ندارد. ديدن دورههايى ـاگگچحه مـختصر ـكــه


 كنند، چهه بسا ابعاد اين معارف متفاوت را ـ چحنانكه بايد ـ در نـيابند، و و موازين ورود و خروج را ندانند، و تصوراتى نادرست دربارةٔ اين مكتب
 نظر و جهت ديگرى ـ فقط و فقط در بیى اطلاع يافتن از حقايق و انظار هستند، از آن غفلت نداشته باشند.

- ـ ـ تأثيرهاى تربيتى (1)


 آن عنايات به ديخران نيز افاضاتى رسيدا









مكتب تفكيك

حديث مىگَويد :) بِرسيدم : جگَونه كسى امر شما را زنده مىكند؟ فرمود : علوم ما را' فرا مى گيرد و به مردم مى آموزيد، زير زيراكه مردم
 در يسش گيرند؛ و در نتيجه، دين خدا از راه تربيت خالص مستقر گردد، و بشريّت به سعادت و نجات دست يابد).

در ميان ححهرههايى كه نام برديم نيز، براى كسانى كه با آنان Tشنا باشند - بويزه شمارى از آنان ـ شاهدهايى پر ارج بر آثار عــميق تـربيت ميرزا و نفسسگيرای ووى در تربيت و سازندگى و جود دارد.
|
عر فانبشرىبهمنظور رحلّ مشكالات فلسفى پیى نهاده شد، يعنى چس از اينكه فيلسوفان عقلى به اين نتيجه رسيدند كه عقل قادر به رسيدن بـه همهٔحقايقنيست،بهسوىاشراق و كشف روى آوردند و چاره رادر آنتجا جستند.و حاصل اين طريق(اشراقوعرفان)راكامل دانستندهو T آخرين مرحلة́ سير تكاملى انسان شمردند. ليكن عالمان هدايت يـافته از نـور كـتاب و عترت دريافتند كه راه وصول به حقايق، منحصر به طريق خالص قرآن و اهل بيت (॥)" است و توسّل عميق معرفت جويانه به ساحت قدس راسخان در علم قر آنى و حقايق الهى، و بطبع اين راه راهى ويزه خو اهد بود. و به دليل تمايز علوم الهى از علوم بشرى، سلوكك الهى نيز از سلوكك بشـرى
 در نزد اهل آن مسلم شد كه دريافت اين معارو، جز از راه حركت دقيق و خالص در مسير شرع مطهّر - و سلوكى دفيقاً شرعى ـ ميسّر نــخواهـــ گشت. و از اينجاست كه از مرحوم آيةالله، آقا ميرزا مهلى اصــى

رحمةالله عليه ـ در مسير سير و سلوكك قر آنى و حركت به دلالت ولىّالله هادى"(")، نكات و رموزى به برگزيذگان از شاگردان ايشان رسيد، كه به دليل حساسيت مو ضوع، و باريكى راه، و خطر هاى محتمل (والمخلصون فى خطرٍ عظيم)، تنها در انحصار اين بزرگان باقى مانده است.
| |
لازم است يادآورى شود كه :

- روش دقيق علمى ايشان در بيان مطالب علمى ، ـ ـحگونگی غور و غوص در آيـات و روايـات بـويرّه احـاديث

، معارفى
ـ ــ ـلحن شناسى احاديث ،
ـ ـ اصول مبنائى ايشان

- جايگاه والاى عقل و تعريف صحيح آن در اين مكتب ـ تأثير ايشان در آفرينش معنويّات در حوزه و حركت بخشّى به

تو جه به ساحت قدس حضرت حجةبن الحسن"ع"،
ـ الخلاق و زهد ايشان ،
اينها همه بايد بتفصيل و جداگانه مورد بحث و تحقيق قرار گيرد.
بجز وقوف ايشان بر اسرار نفس، از علوم غريبه نـيز بـرخـوردار
بودهاند. نمونهُ خط ايشان در استخراج مدت عمر خود، براساس قواعــل "اعلم جفر") براى خوانندگان عزيز آورده شده است. جالب تو جه است كه اين مردان بزرگك و متعهد، از مسائل جامعهس سازى اسلامى، و اقامهُ سياست قر آنى نيز غفلت نداشتهاند، و فلسفهُ سياسى قر آنى را نيز مطرح ساختهاند. در اين باره در يکى از آثار تحقيقى ميرزاى اصفهانى مطالب مهمى آمله است، كه بايد در جاى خود در درباره آنها سخن گفته آيد.

 ديدن آيةالله، حاج شيخ محمد باقر محسنى مـلايرى رفـتيم. در ضـمن صحبت ديدم ايشان دورانى و مــدتى از تـحصيلات خـود را در مشـهـد
 در مشهد مقارن بوده است با روزگـارى كـه مـيرزاى اصـفـهانى دروس خويش را القا مىكرده است... پرسيدم با ميرزا هم ارتباطى داشتيد؟ بله، و سـخن در اين باره شروع شد. اظهار داشتند : من به درس آقا بزرگك
 نمى آييد؟ حتماً بياييد، و اصرار كرد. گفتم : استادم آقا بـزرگك فـرموده است به درس ديگرى نرويد. ايشان گفت : هر طور شده آقـا بـرزگك را

 بحث درباره كيفيت حصول علم براى نفس بود، و بيان حقيقت عـلم و

 كردم. آقا بزرگَ حكيم به محض شنيدن فرمود : اهعجب مطالب عرشى! عجب مطالب مهمى، تاكنون از كسى نشينده بو دم. حتماً به درس ايشان برويد و بياييد مطالب را به من هم بگوييد"

## †

 اشكها ريختمه".. اشاره به سوز طلب، و اشتعال دل، و گـسـتره تــوسّل، و و

شعاع اصرار...
آرى، دست از طلب ندارم، تاكام ॥دل" برآ يد.
سرانجام، آيت خدا، و حجّت دين، و معلّم يقين، مـيرزا مـهدى


 محمد("ص"، و تربيت بزرگان و زبدگان، و نشر شميم جـانـانيرور ولايت مهدويّه در جوّ نفوس و قلوب... در روز تنجشنبه، 19 ماه ذيحجّهُ سال






 هم اكنون...
"00\%
برْبٍ





 نامةٔ آيةالش العظمى سيد صدرالدين صدر، به آيةالش ميرزا مهدى اصفهانى.

2\％
－年
＂
望
良

4id
隹
طعبْ

为

هر
，رزه٪




屎

نامةٔ آيةاله شيخ هاشم قزوينى، به آيَاله ميرزا مهدى اصفهانى．
(1)

نامئ آيةالنه ميرزاعلىاكبر نوقانى، به آيةالش ميرزا مهدى اصفهانى.


نمونهُ خط مرحوم والد كه اخيراً در كتابخانه ايشان ديده شد

آقا ميرزا عليرضا غروى (م: • I I ش)


الز رهكدر خاكى سر كوى شما بود هر ناذهكه در دست نسيم سحر الفتاد

1 ـ متعقّل سترك
عالم ربّانى، و متألّهِ قرَآنى، و جوهر رو حانى، و مربّى بـزرگّك، و و


 قمرى. يادكرديم كه عالمان و فاضلان و و مطّلعان و آكاهانان بسيارى ـ بـ به



 زرآبادى قزوينى و ميرزا مهدى اصفهانى خراسانى و شيخ مجتبى قزوينى خراسانى را بدين امر تعلّقى ويرّه است است. شيخ مجتبى قزوينى خراسانى، به سال ITIA ق. در قزوين، از




Y _ _استادان استاد (1)
ـدر نجف اشرف
شيخ يس از تحصيلات مقدّماتى، در سنين جو'ى، بهمراه
 بماند، و از استادان و عالمان بزرگى كسب فيض كرد :



گغتهاند به معيّت مرحوم T آيالهّالعظمى حاج سيّد ابوالقاسم خونى

 نوشته است، ذكر حاج شيخ مجتبى قزوينى آمده است.

「



 وى نيز بود ـ رسيد، و با تعاليم او ها به دايره عوالم انـي انسانيّت و شناخت آن آن

عوالم گذاشت، و در راه كسب (اعلم باطن)" افـتاد، و بسـيارى از (اعـلوم محتجبه، را نيز از وى بـياموخت، و بـه ريـاضات و مسجاهدات شـرعى بيرداخت، و به سير (اعوالم الهى) روى آورد. و همين استاد بود كه وى را ـاز همان اوان ــبه سستى مبانى معارف غيرقر آنى واقف ساخت، و روى دل او را از فلسفهّ يونانى، و عرفان هندى، و اشراق گنو و فلسفهها و عرفانهاى امتزاجى، به سوى مطلع (احكمت يمانى ورانى") و مشرق (انوار قر آنى) بگرداند.
 ـد در قم و مشههد مقدّس


 گشت، و در آن سامان از اين استادان بزرگگ بهر همندگرديد :







ه - حهل سال تدريس (فقه و اصول اجتهادى، فلسفهٔ و عرفان انتقادى، معارف خالص قرآنى)
شيخ مجتبى قزوينى خراسانى، بس از گْراندن مراحل ياد شده، و

بهر همندى كامل از شعب مختلف علوم معقول و منقول، و كمال يذ يرى با با رياضات و عبادات، خودانسانسانى بزرگثٌ و مربيّى كامل گشت و و در شمار


 فاضل و مدرس و واعظ و محقق و مؤلف را در سايهُ مهرآيين خــويش وري









 مىكرد، و بويزه به سادات احترامى ويرّ ويزه مى گزارد.

$$
7 \text { ـ در افق اجتماع }
$$



 عبادات و رياضات ' و استغراف او در عوالم روحى (خَلَسات)، و تـعقّل

مستمرّ، او را از اقدامهاى لازم باز نمىداشت، ليكن هدفگراو آرمانخواه

 دنبال آن را وا مىنهاد. به امور مسلمانان و نابسامانيها مى انديشيد و از آن
 برخى از روحانيّن دلى خونين داشت، و از استاد خود ميرزاى اصفهانی نقل مىكرد كه T ان بزرگك نيز از اين بابت دلى خونين داشن داشته است و غمى گران مى خورده است.
Y Y آثار Y

آثار وى را بايد بيشتر در زحمات •\& سالá او در تدريس و تعليم

 تدريس مىكرد، و در كار تربيت خواستاران و تـعليمطالبان مـىكوشيد. روش تدريس او در حكمت و فلسفه بسيار آموزنده، و برورندهٔ استعداد و نشان دهندهُ راه (اتفكّر اجتهادى)" در (مقام تعقّل") بود.
 افسوس است. امّا آثار مكتوب وى :

1. بايد در اينجا الشاره كنم كه در نهضت السلامى اخير، حركت و قيام تطر خراسان و و بيوستن اين







$$
1 \text { - (ربيــان الفرقــــان) (به فارسى)، در ه جلد : }
$$

 فلسفه و عرفان، و ذكر هشت فر فر بر بسيار مهم : (Y) ـ ـ علم خداوند. (Y) ـ ـ ـحدوث عالم.
(Y) ـ ـ مسئلة بدا.
(
( ( ) ـ ـ قضا و و قدر.

(V) ـ ـدايت و ضلالت. ( (N)



(معارف نو آيين).

O جلد سوم، در بيان معاد خالص فرآنى (معاد جسمانى)، و

 كه (امعاد قرآن) مبتنى برآنها وناست :
 ـاصل دوم : خلقت انسان و عوالم آن.
 ـ اصل جهارم : تناسخ (و رّد آن).

ـ اصل هنجم : امكان خراب شلـ عالم و خلقت عالم ديگر.
O جلد چحهارم، در بيان نقش اساسى معصومپ")" در هـدايت اصلى، و ضرورت رجوع به معصوم براى فهم درست قرآن و هدايتيابى از قرآن كريمّه و بـيان ححـلـيث نـبوى مسـلّمُ
 كــتاب (القِقــطاسُ المسـتقيم)" دربـاره: عـدم احـتياج بـه


(رجعت)، و (اشفاعت)، و تبيين احاديشى درباره (اغـيبت)" و

كه خلط شده است.
Y ـ ـ رسالهاى در معرفةُ النّفس، شامل :

- بيان نظريّه ارسطويى و نقد Tن
 ـ و نظريّهُ مادّين دربارهٌ نفس و نقد آن. ـ ـو سرانجام تبين معرفةُ النّفسِ قرآنى.

「 ـ رسالهاى در نقد علمى و فلسفى اصول يازدهگانة ملاصدراى
شيرازى، در مبانى فلسفى خويش.
P ـ ـ نسخههايى در برخى علوم غريبه.

1 - ـياد آورى تند نكته
در اينجا امورى را بايد يادآورى كنم :

ا ـ شيخ استاد ما معتقد بود كه طالب معارف تحقيقى بايد مبانى و

 آقا بزرگك حكـِم شهيدى، نيكت استفاده كرده بود. با اين استاد مســلّم و و
 را یشتنويسى كرده به شاگرد كوشا و فاضل خويش هديه كرده بود. Y Y ش شيخ استاد مى فرمودند، مرحوم آقا بزرگك مدتى خارج فلسفه


 شهرت مؤلّف، آنها را مـورد بـحث قـر قـرار دهـيم (عـبارات بـتقريب). و

 مورد بحث و رسيدگى و رد و قبول قرار داد. و در اين درس آراء موافق و مخالف را مطرح مىكرد، و خود نيز نظر مىدادر و و ميدان را دا در بست بـ نظر موافق نمىسیرد.

「 ـ بنابر نظر ياد شده، شيخ استاد خود متون فـلسفى را تــدريس و مىكرد، و درسى جاذب و عميق داشت، و گاه متون و منقولات را را تطبيق

 (مراحل تهنيبى و رياضات شرعى) كه داشت و مو جب مى وشد كه تسلّط

ا. در نوشتن زيستنامهُ شيخ استاد، از نوشتهُ فرزند ايشـان، حـجّةالاسـلام، حــاج شــيخ حـبيبالش احمدى خراسانى نيز استفاده شد.

بهترى بر عقليات و عرفانيات داشته باشل. و بايد گـنـرا عـرض كـنم كــه هارهآى اشارات كه از وى دربارهٌ دو نمط آخر (اشارات)، شنيله شد، در هيَع جا نديديم كه اهل تخصّص و تبحّر از آنها هيزى دريافته باشند. و اين از نقطههاى ناشناخته امست در زنـدكى و شــخصيّت عـلمى و حــجم

روحى و بعل معارفى او.

9 ـ آيةالشالعظمى ميلانى و درس اسفار شيخ مجتبى قزوينى *ــيرو مــطرح ســاختن ايـن مـوضوعات، در شـرح زنـدگانى و

خصو صيّات اين بزرگان، نقل اين خاطره بجامت :
مرحوم شيخ استاد ـ رضوانُالله تـعالى عـليه ـ در • 1 ـ اه ا مــال آخر عمر، درسها را در منزل مىگْتند. در يکى از روزهاى درس اسفار (درس (اسفر اول)، كه دومتان فاضل نيز شركت داشتند. ايـنجانب (اسسفر چحهارم) را نيز تنها خحمت ايسان مى خواندم)، مرحوم آيةاللهالعظمى حاج
 در اوايل اقامت در مشهله در كارهاشان، با مرحوم شيخ امتاد مشورت و از ايشان نظرخواهى مىكردنل (حون بطبع، شيخ به اوضاع مشهد واردتر بو دند). آنزوز نيز براى همين منظور Tاملده بو دنل. درس تازه شروع شده
 منگیى قديم. هر روز حدود يكك صفحهه ـ چند سطر كم ـ از آن چحـات مى خواندند. آن روز درسى بكمال گغتند. رسم شيخ امتاد بر اين بود كه
 را تعطيل مىكردند. آنروز به عكس عمل كردند : از آقاى ميلانى عـندر خواستند و سخنانى به اين مضمون گفتند : اررفقاى درس از راههایى دور مى آ يند، اگر اجازه بدهيد درس را ادامه بدهيم....). مرحوم ميلانى مُبادى

آداب بود، استقبال كرد و تأكيد بر اينكه درس را بـفرماييد. بـدينگونه
 ما فورى برخاستيم و درآمديم تا وقت آقاى ميلانى بيشتر گرفته نشـو دي
 بنده فرمودند، چوون آقاى ميلانى تنها آمدهاند، شما باشي ايشان را همراهى كنيد (و من به خحدمت كردن به عالمان و استادان علاقه داشتم، و شيخ استاد اين را مىدانستند).

حدود نيمساعت در كو حه قـدم زدم، كـه آقـاى مـيلانى بـيرون آمدند، و با حاج شيخ خداحافظى كرديم و من فورى درشكــها آى يـيـيا كردم و با آقا سوار شديم. آقاى ميلانى فرمودند، كروكك را بكشيد و من با كمكك درشكههیى كروك راكشيديم. همينكه درشكـه بـه راه افـتاد،
 چند بار تكرار كردند از خود ايشان است). عرض كردم، بله آقا، ملاحظه

 نكردند، مىگويند ايشان فلسفه را رد مىكند. عرض كـر كـردمه، ايـن را هـم

 فى المجلس هر طور شده آنها را رد مىكند، هرگز اينطور نيست. ايشـان


 ديگُאى بشوند، هر جا مطلب اشكالى داشته باشد، ياد آورى مى وكنند، كه اين مبانى و مطالب و دلايل ــ طبت بحثهايى مستند كه عرضه كردهايـم -

ناتمام است. هون ايشان بحثهايى عميق دارندكه اصحاب


 ابعاد گوناگون بحث، و وجوه
 جوانب مطلب را مى سنجند و تكميل مىكنند. مجدّد آقاى ميلانى تعريف و تأييدكردند.

سسس گفتم : درس معارف قرآنى هم دارند كه جــداست، و روز





 بايد پذيرفت (نقل مطالب و عبارات بتقريب).'

اينهم خاطرهاى بود كه ثبت آن را دوستان مى خواستند. و روشن


 و شاگَرد مبرّز و منحصر به فرد صاحب (انهايةُ الدّراية)، و منظومهُ ارتُحفةُ الحكيم) (كه برخى آن را بر منظومهُ سبزوارى تـرجـيح دادهانــد) بـود.

حضور ذهن فلسفى ايشان نيز قوى بود. يك رور روز در خدمتشان الر بحثى به

 اندازه بر مطالب قوم تسلّط دارد.

- 1 ـ معرفة النفس انتقادى

افسوس كه كتاب شيخ استاد دربارة نفس و معرفت نفس و و نـقل


 است، به منظور توضيح فرق مسائل بر مبناى فرآنى و بر مبناى فلس آنى



 توحيد و معاد؛ و مقدمهانى تحليلگر ابعاد مسانل و و روشنگر آفاق آق مطالب
بر آن افزوده گردد.

11 ـ به سوى ملكوت
و سرانجام اين عالم ربّانى و انسان قرآنى، پس از مدتى ريّى بـيماریى معدى -كه به احتمال قوى از شدت رياضات و و اعتياد به (اجوع)، عارض




رحمةُالله عليه رحمةٌ واسعة.
و اينجانب در قصيدهاى به عربى (در حدود •V بيت)، كه در بيان

آسمانى نيز ستايش كرده و اداى حقى نمودهام؛ اينكك ابياتى از آغاز آن
تصيده :
علومُ النّاسِ كلِّهِمُ هَباءُ
سِوى ما عَلْمَتْهُ الأنبـــياءُ
حقائقُ أُودَعُوها فی كُهُوفٍ
لِتَكْشِفَ عن مَدُاها الأوصصياءُ
بَضائرُ تَبْزُ الأرواحُ مِنها
كما بَزَغَتْ بِمَطْلِعهـا ذُكَاءُ

لهَا مِنَ فيضِ مُرسِلِّها زُواءُ
فَخْذْها مِن مطالِعِ نورِ وَحِ
تَجِدْها لا يُنَطْيها الكَــــماءُ
فنورُ، ثُمّ نورُ، ثُمّ نورُ
مِن الأنوارِ جاءَ كَها بَهـاءُ
ففى الوحى التِّـهـامكيِّ اهْتِداء
وفى البرقِ اليَمانيِّ الضِّـــــــاءُ
و ابياتى در مقام شيخ استاد :

فيا شيخَ المعــارنِ والمعــانى
اَفِضْ مُما آَفاضَ لكت الوِلاُ؛
مِن القُرَآنِ علمأ مُستَبينأ
لِمُقْتِسِس الهُــدنى مِنُه اضْطِلاء:
فَدَومأ قد قَبَهتَ العلمَ دَوْهاً
مَن (الوحي القويم)، ولاخَـــطاءُ
بيانُ الفرقِ جِاءَ على يَدَيْكُم
فَبِا لُفرقانِ لاْحَ الاهتـِـدُاءُ
وكم عَلَّمتَنا زَيْفَ الْمَبـانى
فَبَانَ الحَقُّ لَسْسِ بِهِ الْتِواءُ
و مرثيهاى شيخ استاد را سرودمه، و در آن سروده از كمبود حنان
مربيانى دردگزارى كردم، آن را براى خوانندكان اين مقال مى آورم :
كعبه نايِيا شد ای ياران، دليل راه كو؟
شب فرو گسترد تاريكى، فروغ ماهكو
يوسف مصر دل افتادهست اندر قعر حاه
آن كه يوسف را برون آرد زقعر چاه كو?
آن كه ديدارش خدا را ياد مى آورد ياد
ويره هنگامى كه از دل مىكشيد (الله)، كو؟
كو دگر در اين جهان، Tآكه دلى صاحب كر آر آن شفيق مكرمت آثار دل آگاه كو؟

واجد اسرار علم سرّو انواع فنون
آن در اقليم معانى، والى جمججاه كو؟
قلب او بُد صاحب سرّ (ادعاى مستجاب")
Tانذه بودش اينحّنين قربى در اين درگاه كو؟
صاحب (افرقان حق)، اندر (بيان معرفت)" آن كه مى آموخت „تفكيكت، ره از بيراه كو؟

آن كه در طور ولايت زاقتباس نور دل
بر فراز قلّهُ خورشيد زد خركاه خكو
آن كه دركيش ارادت، از ره اخلاص و صدق
چحهر دلبر مى شدش ییدا، گه و بيگاه كو ؟
 سرَّهالقُدّوسى ــاز شاعر معاصر، سـيّدعلى مـوسوى گـرمارودى (بـهـمراه جملاتى چحند، از خود شاعر، در مقدّمهُ شعر) :

به مناسبت آغاز بيستمين سالگششت رحـلت اُسـوهة تـقوى و
حركت'، و جامع معانى بركت، شيخ الشّيوخ سلسلهُ توحيد و عشق،


تَضْجَعَه ــ

1. اشاره است به اقدامهاى مبارزاتى حضرت شيخ.

 بو دند، و هر كس شُناختى و معتقداتى جون اينان دايُت و و دارد.

بير ما، كاينةٌ صبح جهان آرا بود
همچجو غم، گرم، كنار دل ما، با ما بود
سَحَر و آينه و آب، درآميخته داشت
از پس پيرهن و خرقه، دلش پيدا بود
روح خُنْا كِر غم برتن خاكيش روان
چشمهاى را به سر رهگذرى، مأوا برا بود
هون نسيم سحرى، آينة بيرنگى
داشت با خويشتن و در سفر دريا بود
جانش از لطف و صفا، خرقةء كل مىیو شيد بر تنش گرچچه، پلاسينه قبا، ديبا بود

گرحهه مىداشت بُنِ خر قه، بهاران پنهان باغ در باغ، گل از هر نفسش هيدا بود

هير ما در پس صدقاف قناعت مىزيست بى نشان، همدم آن بير خرد، عنقا بود

آسمان بود و زمين بود، وليكن او را
در ميان دل و در سينهُ من سكنا بود

همخپو خورشيد به هرجاى كه بنهادى پِ از ارادت، سر اين ذرّه، بن آن پيا بود

برّة گمشده دشت جفا من بودم
او مرا همحو شبان بود و مرا موسى بود
او كه با خويشتن از غار تهى تر مىزيست
كوه بود از غم ياران و حه ها برجا با بود
هير ما ميكده از باده خورشيدى داشت
كاتش سرخ، در آن، در قدح و مينا بود
يا رب آن جشمه كزان Tاينه مىزُست كجاست؟ Tنكه آتشكده با Tب روان، يكجا بود

「 1 ـ ـ شيخ و اشاراتى


مىىرمانيم :

بتز
با

 i


 لUn
 ;
 شا人

 "مْ
 تز


ايــن عـالم ربّـانى و (اجـوهر روحـانى" و زاهــد وارسـته نـيز از

 تحصيلات عاليه را در آنجاگذراند. بعد به قزوين آمد و به خـد



 رياضت و مجاهلت، به مرحلة (اانسانيّت قرآنى") و "اكمال رو حانى") نايل گشت، و انسان سيرتى و روحانى واقعى شد، و در شمار كاملان و بزرگان عالمان باطن درآمد.

شيخ على اكبر الهيان گاه به تدريس و تربيت كسان نيز مى پرداخت. در معارف داراى همان مذاق مربّى خود سيّد موسى زرآبادى بود، يعنى

 اين مسـائل مـباحثاتى داشـته و از جـمله، مـو ضوع (ااصـالة الو جـودا) و

ا. اين تعبير و برخى ديگ, از تعبيرها، از بعضى از دانشُمندان اخذ شده است، كه دربارة ("سيّدّل" بكار بردهاند.

عالمـــــان تفكيكى (مـُعلداران متهور)
"جسمانيّة الحدوثش") بودن نفس انسانى را بســختى مـورد نـقل عــلمى و
فلسفى قرار مىیداده است.
 (خانهای، زندگيى رو اثاثى) نداشت و همواره در شهرهايى خـند (قزوين، رشت، طالقان، تهران، آستانةُ اشرفيه، رامسر و...) در حال سياحت بود و گاهى به مشهل مقدّس مشرفن مى گشت، و بر خواهرزادهٌ خود، مرحوم
 نوّاب"، اقامت مىيافت و به زيارت و عیادت مشغول مىگشت. در علوم غريبه نيز مهارت، و بـر ادعـيه و اوراد مـهمّه تسـلّط داشت، و صـاحب كرامات و تصرفات بود، و داراى روحى بود بس بـزرگك و نــيرومند و رو حانيّت يافته و حدّادى شده.

يكى از شاعران غـربى، زيـر عـنوان (ادامـتان يكت روح، چـطور
خداوند يكك روح را حدّادى مىكند") مىگويد :
خداوند بـعضى اوقـات ـ مــخفيانه ـ يكت روح تــازهاى را انتخاب مىكند، كه متدرّجاً به معرض آزمايش آورده، و اگر لايت بيند به خود نزديك سازد. روح انتخابى او بايد كاملاُ رئون باشد.
 مجروح و خون آلود شود. سيس آن صيد ضعيف را مابين طـبقات آست و گمنام در لُجّة فقر مىافكند كه حقيقت را تجّسس كـرده و آرزومند خوبى باشد. هيحچكس از او دسـتگيرى نكـنـد، و هــميشه
 اوست زير بار تألّم خم نموده از اشك روح ديگرى به محنت او واقف گـردد. بـرای ايـنـكه كـاملاً آن را آزمايش كند، هر روز يكك مــدمهٔ ديگـر بـرايش ايـجاد كـرده از از

شكنجهٔ عشق و ظلم و غضب رنجورش مى سازد. هيَّ وقت شدايد او راكد نمىشود. اگگر روح، طالب صلع باشل، آرامى او را منهدم
 مى آورد. اگر روح تسليم شود بر شدايد خود مى مى افزايد. با دست هر يكك از كسانى كه نزد آن روح مظلوم عزيز هستند يك تير زهر آلو به جانب او يرتاب مىكند، و از تقدير بيرحم وى يك فجيعى تشكيل مىدهد.
هس از اينكه به اين طريق رنجورش ساخت، آن وقت بـه
 مانند شمشير صيقلى بشود. آن قاضى عادل مى خواهو اهد بداند كه روح حمايت شدهٔ او، در طوفان آنهمه مصائب - بدون اينكه تهوّر خـو را از دست بدهل - جطور تا آخرين روز مى تواند به انجام و انها خود بيردازد. Tان وقت اگـر در روز آخـر مـلاحظه نـمايد كـه در استقامت وى خللى وارد نيامده است، از روى مهربانى، به او او تبسّمى
 را حدّادى مى كند.

بايل به اين سخن شاعرانه و زيبا ـ و در عين حـال بـرخـوردار از
 در كنار آنان مىنشاند، تا هماره جمال خود را به او نشان دهد. و T Tنگاه آن روح مىدانل برای چه آنهمه رنج ديد و آنهمه صيقل خورد، بـراى اينكه بتو اند در سرخوشى وصفنآنذير اين تماشاى همارهٌ تجلّيها شركت كند، و تا جاودان، با جاو دانان، سرود زيبايى جاودان بخخوانل)،. و شايد ارواح كسانى پحون سيّل مـوسى زرآبـادى، مـيرزامـهـلى اصفهانى، شيخ مـجتبى قزوينى و شيخ على اكبر الهـيان، بـه هــمينگونهها حدّادى شدهاند، و اكنون، تا جاودان، در كنار جاودانان، به سرودخوانى

جاودان سرگرمند، و در تماشاى تجلّيهاى همارهُ زيبايى ابدى مستغرق... چحنانكه در شـرح حـال سـيّد مـوسى زرآبـادى اشـاره شــد، ايـن بزرگمردان از تكاليف سياسى و اجتماعى نيز غافل نبودند. از همين بابت يكبار مرحوم آقاى الهيان سخنى دربارة نواب صفوى (شهيد: اني كفت، جنانكه در جاينى نوشتهام :




 فوقالعادء دفاع مسلحانه از دين خدا در اين روزگار...

یدر مرحوم آقاى الهيان، يعنى عالم فـاضل و فـقيه مـتّقى، شــيخ
 بوده است، و از شاگردان ميرزاى شيرازى بزرگی، و خود تأليف در فقه و اصول... شرح حال وى از جمله در اين كتابها آمده است است :

- ("هدلِّة الرّازى الى المجدِّدِ الشّيرازى)" ،

ـ ـ (امُستدرَكات أعيان الشّيعه)| ج
* 

IrA • سرانجام، اين گوهر چرتوبار و نُخبةُ روزگار، در ماه رجب
 كاروانى اين كاروان دايم روان درگذشت، و به جهان جان جاودان پيوست. و او خود اين بيت را مى خواند :


و سیس شيـز استاد اشارهای فرمودنل كـه شـعرى سـروده شـود، مثنويى در آن ايام سرودم كه بعدها نسخةd آن گم شد. سیس در ورقى از نو شتههاى خود، ابياتى از آن را يافتم؛ و اينكك تقديم خــوانـندكان ايـن كتابس مىدارم، به يادى و يادگارى:

بود در خِّةّة تقلير و قضا
صاحب افسر تسليم و رضا
شب او روز جهان آرا بود
روزش از زهد، شب يلدا بود

از جههان حشـم فرو پوشيله
در ره زهد و فناكوشيده

جان او بود جهان معنى به جهان از همه كس مستغنى

بسكه وارسته بد از بند مجاز
بود چون مرغ همى در پرواز
آنحچنان ره به (رغائب") مى جُست
كه خط علم (اغرائب") مى شست (انـ"
نور در جان و دل آورده فرود
پس به حسن ازلى برده سجود

واله عالم اسماء و صفات
غرق در شعشعهُ جلوهٌ ذات
مختصر شرح دهم احوالش به كه خوانم بَدَلْ الاَبدالش

جان مستغرقِ اسرارطلب
غرقهُ وصل شد از ماه رجب
زان تمنّاكه همه عمر كشيد
طالبى تا بر مطلوب رسيد
و ديگگـر چشــــم روزگـار، از ايـنگونه وارسـتگان آگـاه دل، و

 اشاره است به امرى كه خود ايشان ياد مى وكرد، و من بتقريب باز مى ركويم:
 تعلقها رستم، و از همه حیيز گسستم، نسخخههاى علوم غريبهُ خويش را را به
 بود بستمه و به عنايت الهى پيوستم"،

و اين مرتبهاى بسيار بلند است، زيراكسانى كه اهل اين مراحل و






مكتب تفكيك

يكباره دل از آنهاكندن، از واجديّت و بلوغ بسيار كاملى حكايت مىكند. و كسى راكه به طلو عگاه اشراق ولايت مههدوى راهى باشد، چحـه جـا
 ز شوق نرگس مست بلند بالانیى
هو لاله با قدح افتاده بر لب جويمم
اشـخاص طـالب، بـراى بـدست آورن يكـى و دوتـا از ايـنغونه نسخهه هاى صحيح و مورد اطمينان، چحه بسا سالها مىدوند، و به كسانى كه گَمان مىبرند حیزی داشته باشند رجوع مى سر مىزنند، تا به هیزیى دست يابند. و آن بزرگواران آنگــونه بـى نيازی نشان مىدادند و بىنياز شلده بودند.

سالها دل طلب جام جم از ما مىكرد
آنحه خود داشت زبيگانه تمنّا مىكرد
و آنان كه به توفيت الهى، و فيوضات وَلَّى، و در هرتو عبادات و
مجاهدات شرعى، به آنحچه خود داشُتند رسيدند، ديخر "جام جمم" نيز از ديگرى نخخواستند.

و او در تنهايى نيز چنان بودكه، (اشور آرامشناینيرش او را تقريباً
بكلّى از مصاحبت با مردم بركنار مىداشت)|.


سيدابوالحسن حانظيان


از انسانهاى ممتاز و بسيار كم مانند روزگار، مرحو
 تقوى، ديده به جهان گشود. در آغاز تحصيل بـه فـراگـر ورفتن ادبـيّات و و
 بزودى وارد رياضت و تحصيل علوم غريبه گشت، و و از برخـى استـادان بزرگث بهرهمندگرديد.
مرحوم حافظيان، در حوزه مشهد، باكسانى چند دوس دوست گشتي، از



 محضر حضرت سيّد نيز برسد و به كسب مسائل و و مراحلى بس مهـي مهمتر از آنحه تا آن هنگام بدان رميده بود نايل آيد.

مرحوم Tقاى حافظيان از رياضتكشان بزركت و ومتعبّد به سلوك
 (صحن انقلاب)، حجر هماى رو به قبله، در سمت شمالى شر شرقى، بها بها عبادات

و رياضات اشتغال ورزيده بود. وى از بزرگان اهل نَفَس و دعا، و استاد





 خوب است بخشى از آن نوشته را در اينجا بياورم (با تغييرى و توضيحى اندك) :
سيّد ابوالحسن حافظيان، در سال MYY MY هجرى (قـمرى)

 از ديدن بعضى اعمال از بدر بَ به رياضت و و ع عمليّات (رياضتى) شوق




 رياضات اشتغال داشت... بتدريج شهر تا تاتمى در بين خوراو اص و وعوام يدراكرد. از دعوات و عليّات روحانى او عوام و خواص بهر همند مییدند.

 حاج اكبر آتا حانظانيان نيز يارى كرونتم.
 نيكان مشهد مقدّس.

مدتى به خدمت حاج سيّد مظهر حسين هندى نيز مشـغول
 آزادى فعلى)، حجرات فوق آب انبار (در ضــلع جـنوبى) را مــنـل خود قرار داده بود، و مشغول به رياضتهاى شرعى بود...






 سالى يكمر تبه به سفر به قزوين موفّق مى شد.

و تا ده سال و شش ماه به ايران مراجعت نكرد هـ سا سياحت كاملى از هر گوشه و كنار هند نمود. از مر تاضين مخصوص هر هنا مخصوص مرتاضين (هردوار و...)، در كنار درياى گَنگًا (گَنْگَ)،


 زيادى استماع كرده متأثر شدند...

مسجد مختصرى ساخت كه بـسيار مورد احتياج بود. در دالمـنئ كـو تِرال كثمير، كوهها و آباديهاى زيادى است كه قي
 طرف قبله مشخّص شدهاست. در آنجا نوشته است : اس ر ركعت نماز
 يملاقات مشرق زمين است - (nدايرةالمعارف فارسى"،

بخوانيد، حاجت از خدا بخواهيده. در اين ايّام، از اطراف، هر ري كس هر حاجتى دارد آنجا رفته دعا مى كند، ازسنّى و شــيعه؛ و اســم آن آن
 مىكند كه از دور ييداست. (الوح محفوظ") را، كه يكى از عجايب علمى است، وى در همان سرزمين تصنيف كرده است.
 اكنون بر آن مرقد ملكوتى قرار دارد ـ از از آثار مرحوم آ آــاى حــافظيان

 كمكهاى آستان قدس رضوى و مردم ايران براى ساختن ضريح جـــي


 هجرى قمرى، از روى آن هردهبردارى شد، و به بارگاه پر جـار هـالال امـام
 مرحوم آقاى حافظيان، از اين توفيق كه نصيبش گُشت و از اين خدمتى كا به اين بارگاه ملكوتى و حرم روحانى انجام داد، بسـيار شـادمان بـود و خداى متعال را شكر مى گزارد.

آقاى حافظيان، جريان سفر به قزوين و رسيدن به مـرحـوم سـيّلـ
 است كه به ياد آن بزرگان و وارستگان، شمارى از آن ابـيـات در ايـنجا آورده شود :

$$
\begin{aligned}
& \text { ای جوان خدمت بزركان كن } \\
& \text { نفس امّاره را بفرمان كن }
\end{aligned}
$$

بهر خلدمت هميشه حاضر باش گر قبولت كنند شاكر باش

مـجتبى شيخ عالم و استاد صاحب معرفت، قرين سداد

واجد سرّ حكمت ايمان
اوستاد معارف قرآن
در جوار رضا"؟) به فيض خفى
گشته آگه زحكمت رضوى
برگذشت از علوم عرفانى
وزرسوم و فنون يونانى
جان سوى مطلت حقايق داشت سر به درگاه علم صادت" ع") داشت

بد مربّى به جمع اهل صنا
راه آموز سرّ ملكك بقا
روزگارى كه يار من بو دى متو جّه به كار من بودى

روزى از روى لطف و مرحمتى
بعد شرحيّ و ملح و منقبتى
گفتى از گُتههای گاه و گڭى كه نگويد كسى به سال و مهى

> قلب حاليا يكـك سفر به قرا تو تزيين كن كن

## بين چه درياى علم و فضل و كمال

> واقف رازها زقبل سؤال

رادمردى بزرگوار و عليم
صاحب نفس مطمئنّ و حكيم

$$
\begin{aligned}
& \text { هون رسيدم به خدمتش، حيران } \\
& \text { شدم از آن فرشتهُ انسان }
\end{aligned}
$$

در حقيقت نمونهاى زامام گه سجود و ركوع وگَ به قيام من زعلمش كحجا توانم گفت خاصه زان علمهاكه بود نهنت

$$
\begin{aligned}
& \text { بگذذرم از بيان حال او } \\
& \text { ندرم پردة مقال او }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مَنّ و سَلوى زسفرهاش خوردم } \\
& \text { ظرف خود پر نمودم و بردم }
\end{aligned}
$$

بايد اشاره كنم كه مرحوم آقاى حافظيان، در (معارف اعتقادى)" و "ححقايق مبدئى و معادى)" و (ادريافتهاى شريف روحانى)، به مراتب بسيار بالايى رسيده بود، كه حاصل جوهر روحى وحى قوى و استعداد ممتاز ايشان
 رياضات شرعى و اذكار و ختمهايى كه همواره و در همة احوال بدانها

اشتغال داشت، و خود داراى مشاهدات و تصرّفاتى بود بسيار با اهميّت،
 مىداشت. امورى مهم نيز خود اينجانب از ايشان مشاهله كرد و مـطـلع


 كارهايى سترگك رفت. افسوس كه جزئيات زندگى روحى و پر مضمون و و و
 سياحتهاى ايشان، تدوين نيافته است؛ خحود خیيزها هايى مـرقوم داشـتهانــد، ليكن بسيار اندك است.
بارى، ايشان نيز، در مبانى اعتقادى (مانند استاد خود سيّد موسى
 و در مراحل سلوكك نيز مواظبت بر (اسلوك شرعى)" داشتند، و از (اسلوك صناعى" بدور بودند. البته ايشان اهل تدريس و تأليف نبو دند، و اشتغا وريالات فراوانى كه در ايران و پاكستان، در ساير شـئون خـو يش داشـو

 بسيار بزرگوار و كم ماننل، جناب آقاى حافظيان را مناسب ديلى و و بدان ريرداخت.
*
همّت مرحوم آقاى حافظيان مصروف خدمت به خلق بود. ايشان رياضاتى راكه كشيده بود، و علوم و كمالاتى راكه كسب كرمدره و و قدرت
 بدست T Tورده بود، با تواضع و فروتنى، در خدمت مردم قرار داده بوده و

راه قرب به „خدا)" را خدمت به (اخلت خدال) مى دانست. و در اين راه بس نيرو مىگذاشت، و صبورى مىورزيل، و خوشرويى نشان مىداد.

هفتهای دو روز (يكشنبه و چحهارشنبه)، در خانه مىنشست، و درِ خانه را باز مىكرد، و هر كسى با هـر شـرايـطى، مـى آملد و نـزد ايشــان مى نشست و سخن دل خويش و مشكل زنـلدگى خـود ـ يــا فـرزندان و
 درد دردمند و مشكل گرفتار، به چارة آن مىیرداختّ، و بدون طمع و چشمداشت، ادعيةُ لازم برای هر امر را ـكه خود تهيّه مىكرد، آنهم بـا كــمال صــحّت و ظـرافت ــدر اخحـتيار مـردم قـرار مـى داد، و هـرگاه دستورالعملى نيز ضرورت داشت، آن را مىگفت و مى آموخت. و چــهـ بسيار كسان از آن دعاها و دستور ها بهرهمند گشتَند و نـتـتـجه گـرفتنلـ، و و مشكل آنان - يا صددرصد، يا در حدى قابل قبول - برطرف گرديد؛ كه اين خود داستانى دراز دارد، و دريغاكه اشتخاص و موارد، ثبت دفترى

نگشته است.

آقاى حافظيان در مورد آنچحه مىدانست و مىتو انست (كه „توانا بود هر كه دانابود1)، و علوم و امرارى كه از استادان بزرگك آمو خته بود، و دعاها و ختمها و نسخههايى كه اجازاتى درباره آنها داشت و رياضات آنها راكشيله بود (و برخى بسيار مهم بـود)، بـطور نـوعى، مسضايقهاى نداشت و اگر كسانى طالب و اهل و مستعد و عامل يافت مى شدند مىگْت و مى آمو خت. از همين رو كسانى از ايشان حيزهايى كرفتنل و بهرههايى بردند. ليكن در ميان شاگردان و تربيت يافتگان مرحوم آقاكسى كه بيشتر توفيق يافت و بهره برد، جناب آقاى حاج Tقاحسين قنبرى است، چنانكه

مرحوم Tاقاى حافظيان، در داخل نسخهاى از كتاب (الوح محفوظ)، كه به



 عبادات است ـ مشغول شدهاند؛ جَزاهُ اللهُ خيرَالجزاء...)،.
 حافظيان آشنا مى شود و به خـدمت ايشان مىرسد و تقاضاى راهنمايى و
 تا يس از I


 هيزى.

بايد اشاره كنم كه روش ايشان ـ در اذكـار و اشـتغالات ـ ـ مـانـند استادشان آقاى حافظيان، روشى است كاملأ شُرعى، و بدور از انحر انـا جدا از صوفيگرى و امثال آن امور. مرحوم Tا فاى حافظيان درباره استاد

 شرعى بوده است و به هيَّج جهتى گرايش نداشتهاند.

و من اين ذيل را آوردم تـاگـفته بـاشم كـه بـزرگان يـاد شــده و
 و آنحه را بدست آورده بودند در راه راحترسانى به خــلق و گشـودن
rvq
عالـــــان تفكيكى (مـيعلداران متهزر)
گرهى از كار و روزگار انتادگان و مشكل داران گذاشته بودند و مىگذارند.





$$
\begin{aligned}
& \text { شـين هاشـم تزو ينى (خراسانى) }
\end{aligned}
$$

اين عالم متفكّر، و فقيه زاهد، و مربّى گرانقدر، و و مدرّس والامقام
 زا در قزوين، و محضر ميرزا مهدى اصفهانى را در مشـهـد دركك كـرده

الحاج شـيخ مـاشم (يـا : مــحمد ماشم) مـدرّس تزوينى









 وطن بازگثت. طى اين مدت وصف حوز

 كانون معرفت بار سفر بست. در مشهـد از محضرِ

ـ آيةالف حاج Tا آـا حسين قمى، و
_ آيةاله ميرزا محتّد آفـازادة خـراسـانى (فـرزند آخـوند


ـ Tـ ايةالل Tميرزا مهدى اصفهانى،

 روحانتّت شيعه، حضرت آيةالهُ سيّد ابوالحسن اصفهانى ـ أعلىّلهُ الشُ مقامهه - به توقيع (اصَدَرَ عَن أهلهَ فى محلِّه،) موشّح گَرديده.

حاج شيخ هاشم قزوينى، نمونة برجسته يك (رعالم دينى) و يك (رووحانى اسلامى)" واقعى بود، مردى خردمند، وارسته، متواضع، هوشيار،
 ارتجاعگرايى.
("... براستى جهانى كمال در كالبدى جمع بود. و در اخلاق،
(اجمع اضلاده) مىنمود. با نهايت وقار بسيار متواضع و در در عين انزوا

 مىرفت، حتى طى سال اخير كه بر اثر يمارى تلبى ـ نـاتـاكزير ـ از

 اندكك اكتفا نموده، و پاى همت در دامن قناعت كنيده بودبا.

و به نوشتهُ دوست شـاعر درگـنشته، مـرحـوم غــلامرضا قـدسى
 قزوينى را دركك كرده بود :

علآمئ فقيد، جس از نيل به اين مدارج، خـود را مــتاج بـه

سوختهاى ديل، كه در ميان همگان مىدرخشيد، اين سوخته... ناشر علوم خاندان عصمت، فقيه زاهد، و معلّم اخلاق، علاّمّه مـرحـومّ ميرزاى مهدى اصفهانى - رحمةاله عليه - بود. استاد ما يس از دركك اين شخصيّت، ديگر بـجز ايام تبعد إبرای دخاللت در واقعهُ (॥سجل
 او]، تا روزى كه ميرزاى اصفهانى حيات داشت از او جلا نشـلـ. و تـقريرات مـيرزاى نـائينى را از ايشـان فـراگـرفته، و روح مـعارهن
 آموخت. و بالاخخره فقيه بـزرگوار داراى روحـى گڭشت كـه از هـر
 خراسان را در كمال عظمت گردانيد، و شمار بسيارى از فاضلان كه هماكنون مشاراليه بالبنان میىاشنل، خوشهاحين خرمن عـلمى ايشـان بودهاند.

و يكى از اين فاضلان، الــتاد فـاضل، دكـتر مــحملـر ضا شـفيعى كدكنى است. وى در يادداشتى دربارهٌ شخخصيّت اين مربّى گرانقدر چحنين مىى آورد:

لازم به ياد آورى نيست كه در زندگَى من، بعد از یدرم'...
چند نفر بودهاند كه بيشترين تأثير را داستهاند. و يكـى از مـهـهترين ايشان6 مرحو م آيةالله حاج شيخ هاشم قزوينى است، كه عــلاوه بـر (افقهواصول)، عــملاً بـه مـا آمـوخت كـه از تـنگك نظر يهایى قـرون وسطايى بلر آيمّ، و در يادگيرى و دانشاندوزى مرزهاى تعصّبب


من توفيق سالها شاگـردى ايشـان را داشـتم و در درسـهاى "ارسائل" و (مكاسب") و "كفايه") و "خارج اصـول") ايشـان هــواره حاضر بودم. با همةٔ جو انى و خامى، به اتكاى مختصر ذوق و هوشى

كه داشتم، تمايز او را الز اقرانش بخوبى احساس مىكردم.... هـرگز






 استادان عصر بيماند بود... غالبأ درمباحث فثقهى و و اصولى مثالهايىى ازسسائل روز مى آورد، تا ازكليشه شدن ذهنِ طالبان علم جلوگيرى كند.



 بخش عمدهاى از آن قصيده :

$$
\begin{aligned}
& \text { امروز، بامداد، هراسان بود } \\
& \text { گيسوى آفتاب پريشان بود. }
\end{aligned}
$$

مى خواست، شمع صبح برافروزد
دست سیيده، خسته و لرزان بود.
و آن روشناى صبحدم آفاق
مشرق نبود، حاكک گريبان بود.

مكتب تفكيك
در هر كرانى از افق مشرق
اندوه بيكرانه نمايان بود.
انبوه سايه گستر اندوهش
در سوگك آفتاب خراسان بود.
آنكو درفش بارقة فضلش
بر آسمان علم حو كيوان بود.
بهر شفاى نفس، اشاراتش
قانون رمزِ حكمت ايمان بود
اشراق فيض قدسى گفتارش
ايضاح هر عويصه، به برهان بود
آنكو به بوى مائدهُ علمش
صد بو على طفيلى و مهمان بود
در باغ دانشش دلِ بوريحان
سرمست بوى سنبل و ريـحان بود
("تِبْر) و (اتراب") '، در نگه زرفش
يكسان، بسان كفّهُ ميزان بود
"أُمَ الحُلَيسِ شَهْرَبَهُ) آكيتى
از آستانْش رانده بخنذلان بود.

$$
\begin{aligned}
& \text { Y. (اشُهربه") : بير بسيار فرتوت. }
\end{aligned}
$$

## بر تشنها كام دشت حقيقتها

 ابر بهار و ريزش باران بودسيراب كرد، تَفتهٌ دلها را سرچشمة (॥معارف قرآن) بود

آمو خت فرق باطل و حق ما را
رمز آشناى معنى (افرقان) بود.
گاه ستيز در ره حقجويى
يكتا مبارز صف ميدان بود
در ملكك زهد و كشور استغنا
بى تاج و تخت، حاكم و سلطان بود
بر ضُفّه قناعت و آزادى
همتاى یاكك بوذر و سلمان بود
در ساحت فصاحتِ وقول نغز
همسانِ خواجه، تالى سَحبان بود
آن مشعل هدايت انسانى
بنياد فخر كشور ايران بود.
تنها نه افتخار تبار ما
بل افتخار دودة انسان بود
نارَد چنو، زمانه، به صدها قرن
زيرا سر آمد همه اقران بود.
.


$$
\begin{aligned}
& \text { ميرزا علىاكبر نوقانى }
\end{aligned}
$$

ميرزا على اكبر نو قانى، از عالمان فاضل، و خطيبان توانا، و مربّيان تأثـيرگذار روزگگار بشــمار است. وى در مشـهـل مــقدّس، مـحلّهُ نـوقان (نوغان)، به اين جهان T Tمد، و تا FV سالگى درهمين شهر به تحصيل علم

و دانش دينى هرداخت و از محضر استادان بزرگى بهره جست، مانند :
 ـ ـحاج شيخ حسنعلى طهرانى (عـالم مستّقى و زاهــل مـعروف، م: 6(B)
ـ حـاج سيّد عباس شاهرودى (عالم متّقى ديگرك م: آنگاه به نـجف اشـرف مشـرّف گشت و از درس ايـن اسـتادان استفاده كرد :

ـ سيّد محمّد كاظم يزدى (م: و
ـ شريعت اصفهانى (م qهr| ت) .
و هس از درگذشت مرحوم T Tخوند خراسانى، از اين عالمان بزركُ به اخخذ اجازهُ اجتهاد نايل آمد :
 - ميرزا محمّد تقى شيرازى (م: (

ميرزاى نوقانى از آن پس به وطن بازگشت و به حفظ و ترويج دين


 گشت، و خود در شمار معارفشناسان („كتب تفكيك؛) درآ مد.






 معروف آن زمان، مرحوم حاج شيخعلى محدّث خراسانى(م: . . .



 يكى از لايقترين مربيان است. در اين مدت مقرداتى براي برايى مدرسه وضـي

 بى تقوى و روحانى تنبل و بيحاصل بسختى پرهيز مىكرد. مى فرمود طلبه

به هر منظورى كه درس مى خواند ــاگر چهَ براى منبر رفـتن يــا امـامت



 منبريها، ديگر مشاهده نمى گشت.


 چجند بار منبر مىرفت، آنهم بطور عمده در منزل خويش (و ساليانى چیند پیش از آن، در (مسجدگوهرششادر)).


 اخلاقى شرط مىىداند ـدر او وجود داشت. از مسائل زمان نيز آ آكاه بود د، و


 توانست كسان بسيارى را از دام تبليغات گمراهـى آفرآ آرين مبلغان مسلكهاى باطل و مرامهاى وامى برهاند.

نوقانى، طبع شعرى بس موزون نيز داشت و ذوقى لطيف. از جملةُ
 وليّعصر و ناموس دهر "ععج)، كه اين مقال را الز ذكر ابياتى از آن خالى

افسوس كه عمرى يى اغيار دويديم از يار بمانديم و به مقصد نرسيديم

سرمايه زكف رفت و تجارت ننموديم جز حسرت و اندوه متاعى نخريديم

ما تشنه لب اندر لب دريا متحيّر آبى بجز از خون دل خود نحشيديم

اى بسته به زنجير تو دلهاى محبّان رحمى كه در اين باديه بس رنج كشيديم شاها به تولاّى تو در مهد غنوديم با ياد لب لعل تو ما شير مكيديم

ای حجّت حق پرده زرخسار برافكن كز هجر تو ما بيرهن صبر دريديم

ایى دست خدا دست بر آور كه زدشمن بس ظلم بديديم و بسى طعنه شنيديم

شمشير كجت راست كند قامت دين را هم قامت ما راكه زهجر تو خميديم

از مرحوم نوقانى، سه اثر به چآپ رسيده است : I ـدو مقالةٌ نوقانى.

مكتب تفكيك
Y Y ـ
「 「 ـ مـجموعةٌ اشعار．

دو كتاب اول در ردّ اديان و مسلكهاى باطل است با بيانى ساده．و در مقدمه（ممجموعة اشعار）، شرح زندگانى وى آمده است، است،بهقلم مرحوم حاج عبدالحميد مولوى．

تنها فرزند ذكور ايشان، عالم متعهد و T T $ا$ اهاز نابسامانيهاى جامعام




 فرزند هماره باد．
 آوردهاست．（ج


شيخ غلامحسين محامى بادكوبهاى، از عالمان جـامع است، و و از
 تعهّدشناسان...

وى پيش از انقلاب كمونيستى، در آذربايجان شوروى سابق، در


 مورد مراجعات و پاسخخوى سئوالات مردم گشت.

شيخ غلامحسين مـحامى، پس از تـحصيلات ابـتدايـى رهســار




 فقه و اصول و فلسفه و معارف اين استادان بزرگك و فقهاى عظيمالشأن

I ـ آيةاله ميرزا محمّد T آقازاده خراسانى.

 . آ - F

آيةالله محامى، در محضر استاد نامى آن روزگار در فلسفه، يعنى

 فلسفى و حِگْمى به مرتبهاى شايسته رسيد.

وى در ضمن استفاده از درسهاى ميرزای اصفهانى و آكاه شدن از از




 انتقاد بر دادههاى فلسفى و عر عرفانى،

 شمار كسانى جون حاج شيخ هاشم
 در چندين دهه از سده حهاردهم هجرى، و ورسها وسيلة آنان اداره مىشد. اين بزرگان و مؤمنان صالح و عالمان عـامل، دربـارهُ تكـليفهاى

اجتماعى و سياسى و اقدامهاى مبارزاتى نيز - حنانكه اشاراتى گـنشت د


 يكك عالم مجاهد و بى پروا، ارادت مىورزيد و مـيان آنـان يـيوستيـيـي
 داشتند، كه بايد شرح آنها در جار با با خود گفته آيد.

حاج شِيخ غـلامحسين مـحامى، در دفـاع از مـقدّسات ديـنى و

 احدى در او اثر نداشت، و او را از انجام وظيفه باز نمىداشت.

او به جو انان و رفع اشكالات و حفظ مبانى اعتقادى آنان توجّهى
 قرآن بسيار مى خواند، و ذكر بسيار مىگفت. و با شبز وندهودارى و و تهجّد


وليّعصر(॥ج)" - كوشا و پيگير بود.

اينجانب به اين استاد مربّى، و مقام صفا و وارستگى و فروتنى، و


 در خدمت ايشان (كه خود فلسفه را در خدمت آقا بزرگك حكيم آمو آم آنته


بزرگوارى در را مىگشود، و ما رامى خذيرفت، و برايمان درس میگیت.
 براى ما بسيار شور آور و شوقانغيز بـود)، و در تـحليل انتقادى مـبانى




 افسوس كه وسايل گستردة امروز (امكانات ضبط صوت وت ور و نوار

 چث夫وهشيان و تحقيق دوستان و مستقل انديشان و يويندكان راه نقد و نظر و شناخت اصيل و استوار باشد.

حجون در اين مقاله، سخن از استادان (॥مكتب تفكيك)، مـىرود،


 متعمّق و جامع حضرت ميرزاى اصفهانى بود. و واين بنده بـجز اطنا اطلاعاتى كهد

 درخواست كرد، تا شرح حالى از یدر بزرگوار خويش مـرقوم دارنـــــ و

ا. كه هم اكنون ساليانى است از مدزّسان حوزه علمبئ فم هستند. فرزند ديگر آن عـالم عـامل،
 مشهد مقدّس. اللّهَّ ونَّقِ الجميعِ لما تُحبُّ و تَرضين.

مكتب تفكيك

# آنحه در اين نوشته Tملى، مستند به مطالب مرقومى ايشان نيز هست. حجّةالا سلام محامى، از جمّهله، مرقوم داشتهاند : 

... از خصوصيّات ديگر ايشان مداومت بر تلاوت (قـرآن")
بود. هميشه مقيّد بودند، در متزل، قرآن را بــلند بــخوانـنـد. در مـاه

 ينج جزء قرآن مى خواندند... از خصوصيتّات ديگر ايشان اين بود كـر كه


 كه بر آنها مداومت مىيكردند...


آيةاله حاج شيخ مجتبى قزوينى ـ استادم ـ رفتيم.

ايشان ضمن اظهار تأتّـف از درگــنـشت يــدر، فرموردند،
ا"حاج شـخ غـلامحسين را شـايد شــما فرزندانش آنـطور كـه مـن مى شناختم نشناخته باشيد. از خصوصيّات بدر شما اين بود كه هـيـئ مطلبى را، از هيع يكت از مقامات علمى نشنيد، مغگر اينكه اول آن را را را رسيدگى كرد، و يس از تشخيص دادن حقانيّت موضوع، آن را به
ذهن سیر دا).

آرى، بــدرم آيـةالش حـاج شـيخ غـلالمحسين مـحامى، در
 آن زمان، آقابزرگٌ حكيم خوانده بود. از اينرو كسى نمى توانست

 ميرزاى اصفهانى حاضر مى شود، و عـظمت عـلمى ايشـان را در درك مىكند، خود را به (ادرس مـعارف)، و ادرس خـارج") ايشـان مـقيّد

عالمـــــان تفكيكى (مشعلداران متهوّر)

مى سازد، و به مبناى ميرزاكه پاانتقاد به فلسفهی" و نــذـيرفنت تـقليدى مسائل حكمى بوده است گرايش عميق بيدا مىى وند.

كسانى كه در دورههاى اول به خدمت ميرزا رسيدند ـ اغلب ـ از فحول علماى حوزه خراسان بودنل، همه استاد ديله و ورززيـلهـكـكـه از جمله در معقول، استادانـى چحـون آقـابزرگك حكـــيم، و ححـاجى فـاضل خراسانى، و آشيخ اسدالله عارف يزدى را دركك كرده بودند. و اينخونه كسان، چس از مباحثات طولانى، طىّ چــند سـال، در جــلسات درس و مجالس ديگر، و در نشست و برخاستهاى مداوم طلبگى، و روشن شدن حقانيت نظرها و مطالب، به مبانى ميرزاى اصفهانى گرويدند.

و يِكى از عالمانى كه بسيار مـقاومت مسىورزيله، و بسـادگى و
 استشكال، بيش از يكماه، استاد بزرگك بيدارگر را نگگاه مىداشته است، و چهه بسا در مقطعهايى حضرت ميرزا را عصبى مىكرده است (و داستانهاى ايشان را در آن درسهاى سـرشار از جـوهر تـحقيق، و روح هـويايى، و استقلال در فكر، و اجتهاد در تعقّل، موثّقان نقل كردهاند)، همين مرحوم

محامى بوده است.
اين عالم قوىُّالفكر، و مأنوسُ التّعقّل، و ديرهذير، ذهـنى جــوّال داشت، و إنسانى بحّاث و هر حــو صله و مسـتشكلى نـيرومنل بـود. ايـن خصوصيّت را اينجانب نيز، در درس منظو مةٔ ايشان ــكه بدان اشــارهاى كذشت ـ بـخوبى در مىيافتم.

بدينگونه در مىيابيد، كه حادثه تا آن اندازه هم ساده نـيست، و بسادگى اتفاق نـيفتاده است. واقـعةٌ „تـحوّل آفـرينى") در حــوزة عـلمى

مكتب تفكيكت
خراسان آنروز، با حضور Tنهمه دانشمندان برجسته و فحول عـالمان و مجتهدان و معقوليان '، كارى حندان ساده نبوده است، و بيقين بسـادگى صورت نیذيرفته، و بآسانى از هیش نرفته است.
 شهيدى، ملرس فلسفه، و حاجى فاضل خراسانى معروف و...


$$
\begin{aligned}
& \text { ميرزا جواد }
\end{aligned}
$$

عالم فاضل پرهيزگار، حاج ميرزا جواد آقا تهرانى خراسـانى، در

 گشت، و از محضر عالمان آن سامان كسب فيض كرده، از جمله : ــ آيةالله، شيخ مرتضى طالقانى (عالم عامل و فاضل، م:


آنگاه به امر مادر به تهران بازگشت، و پس از اقـامتى كـوتاه در تهران،

 به حوزه درسهاى خارج فقه و اصول و مـعارف آيــا

 ميرزای نائينى را، و همحتنين فقه و معارف اهل بيت (پع، را فراگرفت. ماليان ملازمت خدمت مرحوم ميرزاى اصـفهانى، دوران عـمده

عالمـــــان تفكيكى (مشطعداران متهوّر)
شكلگيرى شخصيت علمى و اخلاقى او بود. مكتب اين استاد ربّانى حنان


 مى يرداخت. و بدينگونه وى يكى از مروجان مبانى ("تفكيكي)" و اصول
„مكتب تفكيكث) بود.
حاج ميرزا جواد آقا تهرانى در خـلال سـاليانى دراز، در مشــهـد
 كرد. سالهايى چجند درس خارج فقه و اصول مـى
 انتقادى تدريس مىكرد. به هنگام نقد آراى عالمان و فيلسوفان و بز برگان
 بسختى هرهيز داشت.

وى در تأليف و نوشتن نيز تــابع وظـيفه شـرعى خـويش بـود، و



 كتابهاست :

1 ـ فلسفهُ بشرى و اسلامى (در بيان و ردّ مبانى مكتب كمونيسم و
ماترياليسم _كه در آن ايام ضرورت داش داشت). ـ ـ F معتقدات تصوف و تحليل علمى و نقد آنـها)، كـتابى است مـنصفانه و

مكتب تفكيك

مستند، و مشتمل بر مطالب و تحقيقات مغتنم و سودمند. بر هر كس كه اهل فكر در مسائل اعتقادى است لازم است ايـن كـتاب را ـ بـا دقت و بى یيشداورى ـ بتخواند و در منقو لات آن تأمّل بسزا كند. و اين كتاب از

نوع كتابهاى ॥تذكارى)" تفكيكيان است. r ـ ميزانُ المطالب، در Y جلد (شامل مباحث اعتقادى براساس قر آن و

حديث و نقل و نقد آراء ديگر) .


اسلامى براساس آيات و احاديث).
يكى ازوظايف حتمى روحانى و عالم و واعظ دينى، تو جّه به امور
 سختيهاى آنان است. اگر عالم دينى و واعظ روحانى به اين امور توجّه
 گشته است. و دراين صورت، خواهـى نــخواهـى، شـختصى حـرفهاى و دكهدار خو اهد بود، نه وارث رسالت پیامبران و امامان.

انسان غرق در محروميّت و پريشانى را، كه مسائل اصلى زندكيش بر زمين مانده است، تو به چهه چییز دعوت مىكنى و فرا مى خوانى؟ برو در يكى از زاغهها، در درون زندگانى يكى از خانوارهاى مـحروم، آنگـاه برگرد و يكك ماه ـ فقط يكك ماه ـ مثل آنان زندگى كن، و دختر و پسر و كو دكك و جوان خود را در شرايط فـرزندان وكــودكان آنـان قـرار ده، شبهاى زمستانى را مثل آنان بگنران، و سفرههاى خالى را مثل آنان در
 اجارهنشينى، بلكه بيخانمانى و زاغهنشينى را مثل آنان تجربه كن، آنوقت بين كه زندگى چییست و واقعيّات كدام است، و عــمل بـه الحكـام ديـن

و بگنريم از محروميّهاى معنوى، يعنى تحصيل، تربيت و حتى آموختن آداب دينى و مسائل شرعى و داشتن دو سه كتاب دينى، قر آن و و





 دم مىزند، و چجه ادّعايى مىتواند داشته باشد؟





 حال هر كس حنين است گوارايش باد، و هر كه جز جز اين است بدا با به حالش،

 (مَن أَصَبَحَ لاَيَتَمُّ بامورِالمسلمين فليس بُسْلم).

مرحوم ميرزا جواد آقا تهرانى، در مسائل اجتماعى و بـرأرآوردن
 سعى بليغ و اهتمام جدّى داشت. تدريس و تاليف و اشتغالات علمى هرگّز

او را از توجّه به مسئولّيّهاى اجتماعى باز نداشت. و در توصيه به شاگردان و دوستان، همواره، رعايت تقوى و بـرآوردن نـياز مـردم را يـاداورى مىكرد. اولين خيريّةُ درمانى مشهله، به نام (ادرمانگاه خيريةٌ بينوايان)،ك بنابه
 ش تأسيس و راهاندازى شد. و خود هر هفته يكك شب در جلسهُ هـيشت مديرة آن شركت مىكرد.
... او وجو هات شرعى را قبول نمىكرد، و با وجود آن بـه قـلـر توانايى به نيازمندان كمكك مىنمو د. كـاه بـه هــمراه دوسـتانش در كــنار بينوايان حاضر مى شد و به دست خود به آنان غـنا مـى داد... بـا وجــود كهولت، برای تشويق و تشـجيع مدافعان اسلام و مرزهاى ميهن اسلغمى، چندين بار به جبهه هاى جنگک نيز رفت.

ا. در نوشتن اين زيستنامه، از نوشتَّ فاضل گرامى، حجةالاسلام، آقـاى شـيـخ عـلى اكـبر الهـى خراسانى استفاده شد.


شيخ مصحمل باقر ملكى، از عالمان فاضل و يـرهيزگار و مستعهّلد و
 تو ابع "ميانه) (در آذربايجان) تولّد يافت، در همانجا ادبيّات عرب و منطق و اصول ((قوانين)) و فقه (ارياض)) را نزد عالم جليل، سيّد واسع كاظمى تَكَى (م: ساه بياموخت.

در شرح حال آقاى ملكى نوشتهاند :
به سال IMFQ ق به مشهد مقدّس Tمد، و سطوح عالى را
 و دروس فلسفه و مباحث اعتقادى و معارفى را نـزد عــالم نــحرير،













 نقل آنها رادارم، يعنى كتب دعا و حديث و و تفسير و وجز آنها وانها بويزه



 كرددانن....

بارى، اين عـالم فـاضل خـود از يـرّوهشيان مسـائل اعتـتادى و و



 در همين جهت قرار دارد، و براى علاقهمندان مغتنم است. هما كمنون نيز نيز



 خرسندى عقلى مىكنند.

شيخ مـحمّد بـاقر مـلكى، در بـعد تكـاليف مـردمى و مـبارزات

اجتماعى و سياسى لازم نيز - به هنگام خود ـ وظايف خويش را انـو داده است. پس از گذنراندن سيزده سـال در حـوزة مشـهـهد و اسـتفاده از

 جهانى دوم، به هنگام بروز غائلهُ آذربايجان، با با آن اوضاع




 مىكند.

شرح زندگانى اين عالم عامل را، فرزند فاضل ايشان، آفاى عـلى ملكى، مرقوم داشته و در اختيار اينجانب گذذاشته است. زيستنامهُ باد شده




آورده است، كه در اينجا خلاصهوار نقل مى شود :
ـ تلاش برای كمكت به محرومان...
ـ اقدام در امور عامّ المنفعه.
ـ مبارزه با مفاسد اجتماعى از راه تقويت بنيةٌ اعـتقادى و ايــمانى هردم، و برخورد شديد با خاطيان.



كْته مى شود.
ـ توجّه به كرامت انسانى و حرمت افراد و تواضع با مردم.


نفرت عميق از صهيونيستيا.
 خواندن دعاها بخصوص (اصحيفهُ سجاديها).


 دورى از عنوانيابى و تشخّصمآبى .



 و طالّبى فاضل تربيت مـكـنـند.

تأليفات ايشان :
1-(ابدائع الكام فى تفسير آيات الاحكام) (طهارت ز صلات)،

Y Y - Y

r. r • F

ه - ا(تفسير القرآن اللكريم)، تحهار جزء آن نوشته شده است. 7 - ا(الرّشاد فى|'أمعاد).

V

- 1

9 - رسالهای دربارة́ (اخمس)"

- 1 ـ رسالهاى دربارة (ااحكام ميّت).

و نوشته ها و رسائل ديگر...
*
اين عالمان گرانقدر كه ياد شدند، همه، در مذاق علمى و معارفى تفكيكيند، منتها سه تن نخست را بايد سه ركن عمدهُ اين مكتب شمرد و صاحب مبنى' در سدهُ حهاردهم اسلامى؛ و بقيّه را از عـالمان مـعتقد و مروّج و مدرّس اين مكتب و مبانى آن ـ با تفاوت مراتب هر يكت.
 آنها در هيش نيز اشاره شده باشد.

1 ـ تأكيد (ممكب تفكيكت") بر (حذف") نيست، بر "حفظ") است. اصحاب (امكتب تفكيكت) نمىگو يند فلسفه متروكك باشد و خوانده نشود. بلكه اينجانب - حنانكه در جاهايى نيز نو شتهام ـلازم مى دانم كه رشته هاى بسيارى ديگر نيز، از (اعلوم)، وارد حـوزهها بشـود. بـنابرايـن طـلاب و - فضلاى مستعد بايد از مبانى و مفاهيم و مصطلحات فلسفى و فـلسفى عرفانى (در "حكمت متعاليه) يعنى عرفانيّات عقلى و عـقليّات عـرفانى) مطّلع باشند، و آنها را بخووانند و بدانند، و در مواردى از آنـها اسـتفاده
 آنها را يادآورى كردهاند :

عالمــــان تفكيكى (مشُعلداران متهوّ ر)
أ ـ مستعدّان بدان بيردازند.
ب - پيش از ورود به خواندن فلسفه و عرفان، (امحكمات اسلامى") را دربارهة اصول معارف ــاگرحه با جمال ـ ببينند و بخخواندلد.

ج -مايهاى از تقوى و تواضع (و حتى رياضت و نفسكشى، اگرچحه مراحل مقدّماتى آن)، همراه تحصيل عقلِّات و معارف عقلى باشد.

د - (ااجتهاد عقلى") ملاكك باشد، و (اتقليد عقلى)، بـه هـيّع روى ترويج و تزريق نغرددد، و رعب نام و شهرت بزرگان نقشى ايفا نكند، و و وري همواره حركت برگرتة „تفكر اجتهادى") و (تشخيص اسـتقلالى") تـوصيه شود.

هـ ـ آراء منقوله، با متون مصادر تطبيق شود، و اگر صاحب سخن مورد نقل، تكمله، توضيح يا نظر ديگرى نيز ابراز داشته است ــدر در كنار اين

 وضعيت علمى و تحقيقى به ضد آن تبديل نگردد.

و - ("تأويل)، اصل شناخته نشود، بلكه همواره با نـظر احـتمال و ترديد به آن نگريسته شود، و زيانهاى اعتقادى و علمى و عقلى و شرعى
 اين منع أكيد شناخته آيد.

ز ـ تاريخ فلسفه و عرفان (و نه تنها تاريخ فيلسوفان و عارفان) نيز،



هيحگگاه مورد غفلت يا تسامح نباشد.
C - بنابر آنحه ياد شد، (امكتب تفكيكک)، حذفى نيست. و شـينخ استاد ما خود، هس از دو استاد خود، در فلسفه و عرفان (آ قا بزرگُ حكيـم شهيلى و شيخ اسدالله عارفن يزدى)، از ملرّسان عملدة مـتون و مـبانى فلسفى و عرفانى حوزةٌ علمى مشهل مقدّس بود. و اما "مكتب تفكيكك"، حفظى هست، به اين مسعنا كـه حـفظ و پاسلارى از مرزههاى والای مـعارفف وَحـيانى و عــلم قـرآنـى را واجب مى شمارد، و اين حقايق را، به هيَّ روى، همسطح با آن مبانى نمىدانلـ، تا چحه رسل به (ااينهمانى)"

Y Y ـ اين نظريه و مذاق علمى و شناختى و اعتقادى و معارفى، كه مبانى وحى قر آنى و اصـول تـعاليم مـعصوم"ع" از دادههـاى فكـرى و و مصطلحات فلسفى و عرفانى جداست، طرفداران بسيار دارد، از حـوزة؛ مشهد و قم و... و از ميان عالمان و طالّب علوم اسلامى و ديگر اربـاب
 علماى اسلامى، از ساير مذاهب و در شهرها و كشورههاى ديگر، هستند كسانى كه به اين مذاق ـبنابر دلايل ـ معتقدند... بلكه بايد كفت، اين خود همان مذاق طبيعى اسلام و مسلمين است از روز نزول (اوحى)" تا حال، و تا هماره...

س ـ آثارى نيز وجود دارد، كه درجاى خود اهــميّت دارد، و از جهاتى چنلد در جهت حركت تفكيكى قرار دارد. از ايـن جــمله اشـاره مى مكنم به كتاب (اكفايةُالمُوَحِّدين"، و ابعاد و آفاق جليل آنَ، از تأليفات اوايل ملدهٌ چهاردهم هحرى قمرى، به قلم و تحقيق عالم متعهّد، جامع


 عظمت ياد كرده است.'
 بزرگك مى سیاريم، و نظر عنايت حجّت وقت و اما عجلّ الله تعالى فرجَه الشّريف ـرارا، در كار همه خواستاريم.
"

هيوست 1
نظرها

در ييو ست نخست، به نقل سه اظهار نظر مى ير دازيم، تا روشن
گردد كه عالمان جامع مراتب معقول و عرفان كه مورد قبول همڭگان


اظهار داشتهاند كه با نظريّات اصحاب اپمكـتب تـفكيككه هـمسو و و
هماهنگت است:

1 ـ آقاعلى مدرس زُنُوزى' (م: Y • Yاق):



نجات آن است كه انسان بس از اطّلاع بر رئـوس مسـائل








اعتقاديّه، بناى اعتقاد خود را براين گذارد كه هر يكث از آنها كه مطابق اعتقاد ائمّة معصومين ـعليهم السّلام ـاست، معتقد باشد، و هر يكى از آنهاكه مطابق نباشد منكرِ، به همين قدر

 نفسانى علمى نباشد (جنانكه در اخبار اهل بـيت عـصمت،


 كسى كه از روى تفصيل به مقاصد مبدأ و معاد عارف باشد، فقد فاز فوزاً عظيماً، و در صحيفه الهيّه نيز وارد است: اووَمَن يؤْتَ الحكمةَ فقَد أُوتِىَ خيراً كَيراًا)، تحصيل معارن الهِيّه، موجب كمال نفس انسانتّ است، لكن بطورى كه آن اعتقاد اجمالى كه مذكور شد محفوظ بماند.


است كه مىفرمايد: „نفس بعد از مفارقت از بدن عنصرى،

 را نمود، بدنى مطابق بدن دنيوى از نفس صادر مىشود. و
 شده است ــدر معاد محشور خواهد شد، و ثواب يا عقاب |و با همين بدن است)،.
 منزلهُ سايه و برتوى است از نفس، تا نفس، كه باشد، و واين

بدن جه باشد، يا نورانى است و يا ظلمانى، به تفصيلى كه در كتب خود، با اصول حكميّه، تقريب و تقرير فرموده است. ليكن، در نزد اين ضعيف، الترام به اين قول وبر بسـيار صعب و دشوار است، زيراكه بطور تطع مخالف با با ظواهر بسيارى از آيات، و مباين با صريح اخبار معتبره است.'
*
سيّد ابوالحسن تزوينى، ايشان خـيلى يـركار و يـر مطالعه بود. حافظهُ عجيبى داشت. در ابعاد مـختلف مـتبحر بود: فلسفه، عرنان، فقه، اصول... خيلى خـوش بـر بـيان بـود. حـضرت امـام مـنظومه را يـيش ايشـان خـوانـــده بـودند.... خصوصيّت مرحوم تزوينى اين بود كه سخنان قوم را خيلى خوب مىدانست...
مرحوم آيةالش آقا ميرزالاحمد آشتيانى، تا آنجاكـهـ من اطّلاع دارم، خصوصيتّ ايشـان غـير از زهــد و و تـقوا، تأليفات بسيار ايشان است... علاوه بر معقول و منقول، طب قديم را خوب مىدانست، رياضى در حـــد لازم بـلـ بــود.

 فيلسوف بودند، ولى خودشان را دربست در اخـتيار افكـار


 بيت دلالت دارد، نه آن معادى راكه فا فلاسفه مـى گويندر)...
 فلسفى" كه نوشته است، در بحث („معاده،) نظير اين مطلب را



يادآورى مىكند.'


به بعل، در همان منظور (سازگارى دادن مابين دين و فلسفه)

 سازگارى و هماهنگى داده باشند؛ وگرنه صرف فكر عقلى
فلسفى - بويزه عقول ناقص جـزوى ـ بــا اخــلاص و تــعبّد
مذهبى، همه جا، موافقت و همراهى نمى تواند داشت.

 مذهب، مولود وحى و الهام آسمانى و محصول عواطـ وجدانتّات انسانى است. 「





rيوست
, علوم اوانل،

بسيارى از بخشهاى تاريخ اسلام، بويرّه در سدههاى نخست،


سدههاى ياد شده از هند بُعد بـايد مـورد رسـيدگى قـرار گـيريرد

فر هنگى، علمى، اجتماعى، اقتصادى، ادبى و...
از دو بُعد (اسياسى" و „فرهنگی"، بايد روابط دربار خــلافت



 حتى در حارهجويى اوضاع كنونى مسلمانان نيز مى تواند مؤثّر باشدر اشد

 ممكن باشد.

بارى، يكى از حركتهاى بيخیيده و مهم و بسيار تأثيرگذار در



 درهم تنيده است. در اينجا بحثى كور كو تاه مى آوريم، و محقّقان را بـا بـه
 واقعيّات تاريخى صدر اسلام - فرا مى خوانيم :









 جمعهه| را روز جهارشنبه مى خواندند ' باقى نخواهد مانـد ماند.

قرآن دعوت مىكند به حكومت عدل، و آنان حكومت ظلم را






مكتب تفكيك
است. اصولاً جامعهها نيازمند انديشه و تعليمند، چهه صادت و چهه كاذب. اگگر انديشه و تعليم صادق داده نشد، انديشه و تعليم كاذب جانى آلى آن را خواهد گرفت. همانگونه كه جسم جامعه نيازمند تـغغنـيه است، جــان جامعه نيز نيازمند تغذيه است. و همانگونه كه اگر جسم انسان بصور تى صحيح تغذيه نشو د رو به فساد و نابودى خو اهد رفت، روح وى نيز اگر بصور تى صحيح تغذيه نشود رو به فساد و نابودى خواهد رفت. و از اينجاست كه همواره سلطهطلبان كه نمى توانند روح جامعه را بصور تى صحيح تغذيه كنند (زيرا نتيجهُ تغذيهُ صحيح روحـى و فكـرى، در
 نادرست آن مى ليردازند، و به جامعه ذهنيّت كاذب مى دهند. و اين يكك واقعيّت قطعى است كه حكومتى كه مى خواست علىبنابيطالب"پع" را حذف كند، ناحار بود بدان دست يازد. نخستين جريانى كه بصورتى گسترده و فعّال و Tآكارا در جهت |"حذف علمى على -ع - " به كوشش برخاست، سلطنت اموى دمشق بود. آرى، سياست غالب بايد فرهنگگ غالب نيز داشته باشد، يعنى فرهنگى مسانخ خود آن سياست. اگر قرار بود فرهنگك قـرآنـى در


 جهت حركت و اقدام برایى احقاق حق و احياى عدل آشنا مى ساخت، و وازَههاى سرخ \#نهج البلاغهه در فضاى سياه كاخ سبز دمشق طـنين مى افكند و خروش مى آفريد، و توحيدى از نوع توحيد قرآن - بـه
 ذهنيّت مستعدّ امّت سيلان مى يافت، و روح مسحمّد الص"، از طـريق تجسّم اعلاى آن در زندگى و سخنان على"اع"، دوباره در پيكر بزرگك

امّت دميده مىشد، چه جايى براى آن مـىماند تـا كســانى بـر امّت حكومت كنند كه به محض رسيدن به خلافت، قرآن را مى بوسيدند
 بينى و بينك!!).

هس حكومتى جداى از قرآن و وصىّ آورندهُ قرآن، نيازمند


 و حه كسى در اين ميدان مى تواند به يارى سياستبازان عرصهُ اسلامى بشتابد، جز دو گروه:


بيگانه در ميان مسلمانان، به منظور نفى "اوحدت قرآنى امّته.
يكى از عالمان محقّق معاصر 「‘، دراين باره تحقيقاتى دارد كه درخور دقّت بسيار است. در اينجا بخشهايى از اين برُوهشها را با با با هم مرور مىكنيم:

مباحث عملى از مباحث نظرى جدا شده است، در در حالى كـي كه
 عقل زيستن [عقل زندگى متعهّدانه، زندگى بر مر معيار خرد دـ،
 يارى آن مى توان شناخت... بايد ديد كه راسيوناليسم يونان

ا. ارتتنة المنتهي"، ص DV.
Y. دكتر محمدجعفر جعفرى لنگرودى، در كتاب (اتاريخ معتزله،، جابٍ كتابخانهُ كنجدانش، تهران


در رابطه با اديان زندهُ عالم جه نقشى داشته است، سِ سه
مسئله را بايد بررسى كرد
الف ـ نفوذ فرهنگك يونان در دين يهود.
ب ـ نفوذ فرهنگ يونان در دين مسيح.

بدون تصوّر تاريخى از نفوذ فرهنگُ روم شرقى و
لاهوت يهود و مسيحيّت در شمال و غرب جـر نـريرةالعـرب
نبايل درباره́ معتزله و علم كـلام و راسـيوناليسم در اسـلام
وارد بحث شد ثّ... عـلّهای از نـامداران كـلام مسـيحى در

سِرجون بنِ منصور كه در ديوان استيفاء (ماليّع) معاويه كــار

مانند آخطلَ در دربار مذكور احترام و مقام داشتتند. غـيلان

 درهم") بود، كه آن را نزد يكت يهودى در شام فراگر فته بود. نيز عبداللّبن عبّاس رسالهاى خطاب به طرفداران نظريّه جـبر در شام نوشت.
اين فهرست دلالت بر حمايت بنىاميّه از لاهـوت مسيحى در برابر عقل اسلامى مىكند. اين كار موجب ارضاء
 از سياست و حكومت دور نگاه مـىداشت، در حـالى كــه عقل اسلامى مردم را به شركت در قدرت عمومى دعـوت



ا. (رتاريخ معتزله) ص Ar.
-r ص •r
 زُبير، عبداله بن عمر و عبدالهُ بن جعفر مىبانـند.

واقعء كربلا... نمونههاى عقل اسلامى است كه بنى امـيّه را
 به سبك كـلاسيكت در جـهان اسـلام شـــرد. بــنىامــيّه در
 اسلامى)، كه نهصد سـال عـمر را پشت سـرنهاده بـود، بـا

فرهنگگ يهود و روم شرقى در ارتباط كامل بودند
... برای بايتخت اميراطورى [يعنى دمشق
دانايان مدينه و كوفه و بصره بايد خوراكك علم و بحث تهيّه كرد. اينها جزئى از فنون سياست است.
... (معترله) الخبر واحدر، را حجّت نمىدانستـند، و
حتى احاديثى راكه با عقايدشان ناسازگار بود رد میى مرديرند. نشار مباحث معترله در مورد احاديث در طول بيش از يك


 استناد تاريخ، بيان نكرده است. كسانى كه مىكوشند بـراى



علم كلام يك عمر هزار سالةُ قبل از اسلام داردر،
آنهم در غرب خاكك اسلامى آن روزگار، كه زاد زاد آهاه معترله
يعنى دمشق، در همان خطّه بوده است. اين مجرّدرگّرائى [كه ركه

$$
\begin{aligned}
& \text {.l•r_1•r ص. } \\
& \text { r. } \\
& \text {.r } \\
& \text {.1- } 1 \text { ص }
\end{aligned}
$$

ه. ص 9 • ( (آرى، مهجرّد كردن علم از تاريخ خايعه است).

بيدايش معتزله رااز زمينههاى قبل از اسلامى و نفوذى آنها جدا كند و آنها رادر نظر نگيرد]، قابل بخشيدن و و اغماض
 مى توان بطور صحيح تاريخ آن را تدوين كرد...

بنى هاشم از قدرت مذكور، كه معلول يك قـت قرن اختـلافات
 نظامى و بيتالمال [يعنى فقط حــنف سـياسى عـلى"ع" و و


 است. هون مردم آن روزگار از طريق دانايان عـلوم ديـن



هواى اند يشههاى على ("ع، را در سر داشتند، بنىاميه:

را در برنامهٔ سياسى خود گذاشتند،

 وارد زندگى روزانه مسلمانان كردند. معتزله آلت فعل اين
 وحى توراتى و مخالفان معتز لؤ يهود يعنى صــدئوقيان]؛ در دمشق بياده شد. معاويه يكبار مزه اختلاف نظر و عقيده را
 دوم بود كه اختلاف عقيدتى را از راه فرهنگى وارد جامعه
'....

عثمان، مشروع و قانونى بود و جماعت با على بود. و معاويه در راه تفرقه و تضعيف گًام نهاد... 「در واقع او نه اهل سنّت

بود
(معاويه) در اجراء اين ســياست فـرهنگیى [حـذف
علمى على"ع" سس از حذف سياسى]، لاهوت مسـيحى و دانايان آن را وارد فرهنگك اسلامى كرد، و اذهان را به سوى آنها دعوت نمود، و ॥دمشـت" را در بـرابـر "مــلـينه") مـركز فرهنگگى كرد، تا مردم گرد خاندان على"ع" در مدينه براى تحصيل علم قر آن و حديث جمع نشوند، و يا در كــوفه -
 نيايند، و دست كم دمشق در برابـر مــلـينه و كـو فه، ا"مـتاع

F دانش" در اختيار داشته باشد...

و صاحبنظران مى دانند كه معتزله زمينهسازان ورود بـحثهاى
گوناگون و متشتّت در فضاى فكرى مسلمين بو دند. اين تمجيلى كه از
معتزله به نام عقلگرايان در اسلام شده است، همه به دليل غـفلت از شيوه́ تعقّل خالص قر آنى است، كه اهل بيت(پع" بدان فرا مى خو اندنلـ تا تعقّل والاى قر آنى ـ كه تعقّل وحيانى است ـ ـ حاكم گرددد، نه تعقّلى كه صدها سال در ميان بشر تداول داشته است، و حاصلش همان بوده است كه امام على"ع" در خطبيّ نخختين (نهج البلاغه") ترسيم فرمو ده است.

$$
\begin{aligned}
& \text {.1Y9ـ.1YA ص. } \\
& \text {. Ill ص. } \\
& \text {. IIr ص. }
\end{aligned}
$$



در اينجا به همين واشارات و تنبيهاته بـسنده مىكنمه، و با نقل
سخنانى از علامهُ طباطبانى به اين بحث با بايان مىدهيم:
... حكومتهاى معاصر با ائمّةُ هُدى'، نظر به اينكه از
T T برایى كوبيدن آن حضرات"اع"، و بازداشتن مردم از مراجعة


اهل بيت"ع، بوده است.'
نيز ايشان در تفسير والميزانه مىگويند:
در اين بُرهء از زمان، علوم اوائل، يـعنى مـنطق و
رياضيّات و طبيعيّات و الهيّات و طب و حكميا عـيات عملى بـه


از يونانى و رومى و هندى و ايرانى و سريانى به زبان عربى
درآمد...
همحچنين علاّمهُ طباطبانى كلماتى دردناك كر برخامه آوردهاند


معارف را از آنان نياموختند... و سهس تصريح مـى وكنند كـه هــمين
 بود، بزرگترين صدمه را وارد آورد (و هذا أَعظمُ ثُلْمَة انْتْلَمَ بها هعلمُ القر آنه و طريقُ التفكِّرِ الّذى يَنْدُبُ إليه).

Y. ج ه، ص YVQ.


و اين اعلم قرَّنىا"، و اروش تفكّها، كه امّت به علّت دور شدن از اهل بيت ماندند، همان است كه امكتب تفكيككه به احياى آن فرا مى خخوانـد. زيرا Tار سو ع مورد اشاره: علاّمة طـباطباني - و بســيارى ديخــر از صاحبنظران - حنان نيست كه با تحوّلات فلسفه و عرفان، در سدههاى بعل، بطور كامل از ميان رفته باشل، و پعلوم خالص قر آنى " مطرح گشته باشل... و واقعيت موضوع، از اظهاراتى كه در پيوست هيش آر آرده شد بخوبى روشن است.

براى اطلاع بيستر از حگونگى ورود علوم و معارف بيگانگان
 براساس T $T$

ـ الـهرست ابن نديم (نديم)هـ.

ـ الاتاريخ علوم عقلى در تمدّن اسلامى)، دكتر ذبيحالشّ صفا. ـ الاعلم و تمدّن در اسلامب، دكتر سيّد حسين نصر، ترجمةٌ استاد

احمد Tرام.
ـ آتاريخ فلسفه در جهان اسلامى"، حَّنّا الفـاخورى و خـليل
الجُرّ، ترجمه استاد عبدالمحمّد آيتى.

استاد احمد Tارم.

بيوست
مبناى علمى

مرزبندى افكار و Tرا و جداسازى آنها از يكديگر، حركتى



 دقّت است وگريز از سهلانگارى و درهم آميزى.
هنگامى كه ما به پ تفكيكه گراييديم، آرا و اقوال را بـا دقّت



مى يردازيم، و اين كارها را به تر تيب انجام مىديهيميم:
(1) ـ متن هر هنظريّهه را با دقت و وسـواس عــلمى بـدست
 نسخهبدلها غفلت نمىكنيم.
(Y) ـ ســير تـحوّلى ـ يــا تكـاملي ـ نــظريّه را از قـديمترين
 بدست مى آوريم:
أ ـ منشأ بيدايش نظريّه، در مكتبهاى ديگر.

و نكرى صاحب نظريّه.
(
اصالت آن Tگاه شويم:
أ ـ مقدار تأثير بذيرى از مكتبهاى ديعر.
ب ـ مقدار تأثير انذيرى از مبانى ديگر صاري صاحب نظريّه.


 هذيرفته است، يا با يكك نظريّه فلسفى يا عرفانى ديگر تداخلـي

 مىكنيم.
(ه) ـ ـ شخصيّت علمى و فكرى و اعتقادى صاحب نـظريّه را
وامى
ابراز اين نظريّهُ بخصوص بدست آوريم:
أ ـ از جنبة نيروى علمى و فكرى (ادراكات عقلى).


 أ - حالت التزام به شی، بطور بط بطلق.
ب ـ ـ حالت التزام به شَى الز با باب التزام به ملزوم.

ب ــ از جنبهُ زمينههاى اولّليّهُ تربيتى.
ج - از جنبهُ تعلّقات اعتقادى.
د ـ از جنبةٌ فقه عملى و مبانى سلوكى.
هـ ــ از جنبٌ تعبير و ادوات تعبيرى.
و ـ از جنبة محيط و عرف و عادات قومى.
(7) ـ نقلهاى تأييدى صاحب نظريّه را مورد مراجعه و دقّت

در تأييد نظريّهُ خويش آورده است، آن را وارسى مى مكنيم كه:
_ا ايا اين نظريه را بصراحت گفتهاند يا نه؟
_ آيا در جاهايى ديعر از آثار خويش، نقض و نقيض آن را
الظهار واشتهاند يا نه؟

تمسّكك به هتأويل، است يا تنصيص؟ إِّ
ـ آيا اصولاً مبانى دستگاه فلسفى و منطتُ علمى كسـانى كــه نظريّه از آنان نقل شده است، با اين نظريّه سازگار است يا با نـظريّه

مخالف Tن؟
_ آيا اين نظريّه ـ ماهيّةٍ ـ عرفانى و ذوقى است، و از آن در
 است، و از آن در قلمرو عرفان و ذوق (يا فلسفةٌ عرفانى و ذوقـىى)

بهرهيابي گشته است؟
ـ و آيا نقل، نقل تقطيعى است (به اين منظور كه نظريّه نـقل
كنتده را تأ ييد كند)، يا نقل، نقلى كامل و اعلمى، است؟ (اهِ (V) ـ ـ دليلهاى نظريّه را ـ با كمال دقت ـ مورد بررسى قـرار

مىدهيم: أ ـ لاصورت بر هانه، كه آيا واجد شرايط هست يا نه؟

ب - "مادّه برهان،) كه آيا واجد شرايط هست يا نه؟


مغالطات جليّه يا خفيّه استفاده نشده باشد.
د ـ دقت در اينكه دليل، مصادره بر مطلوب نـباشده
بويزه در بحثهايى كه تشخيص مصادره بودن ادّلة آنها دقيق است، و
ذوقيّات و خطابيّات در آنها نقشى مهم دارد.

آن با ديگر اظهارها و نظريّههاى صاحب نظريّه، در جاهانى ديگر و
آثار ديگر او).
(9) - ـئوهش درباره تأيدهاهاى نظريّه و مؤيّدان:

أ ـ ـؤيّدان نظريّه از بيشينينيان.


د ـ رسيدگى بيطرنانه به ادلّه مؤيّدان.
( ( ) - ـ ثُؤوهش درباره مخالفتها با نظريّه و مخالفان:
أ ـ م مخالفان نظريّه از يـيشينيان.
ب - مخالفان نظريّه از بز زرگان معاصر صان ماحب نظريّه.
ج ـ ـ مخالفان نظريّه از متأنّران انـ
د ـ رسيدگى بيطر انانه به ادلّهُ مخالفان.

 باشد، نوبت مىرسد به جندين رسيدگى دقيق و فنّى ديگر، از اينگونه:

أ ــ كشفى بودن موضوع نظريّهـ
ب ـ صلاحيّت مدّعى كشف.

ج - درستبودن مقدّمات كشف (از نظر اعـتقادى و
سلوكى).
د ـ سلامت كشف از آفات مكاشفه...
هـ ـ تميز دادن كشف نفسانى و كشف رحمانى ( كشف الـ
صناعى و كشف الهى).
و ـ مقايسه مسائل و مطالب متعدّد و مــختلفى كـه از
سوى مدّعى كشف دربارة آنها اذّعاى كثف شده است، و رسيدگى
 نادرست بود، و برخلاف محكمات و نصوص قطعى انـي بود، روشن شود كه اظهارات كشفى و ادّعاهاى مكاشف، در خور اعـتماد و اسـتناد

 قطعى نقلى، اولّهاى كه حون قطعى است ـ ـ و قطعيّت آنها ثابت است هر دليل مخالفى در برابر آنها دليليّت ندارد، زيراكه آن دليل مخالف الف الِ
 محال است كه دليل درست عقلى، مخالف دليل قطعى نـقلى بـاشد، چنانكه شيَخ اعظم انصارى بدان تصريح كرده است.' و موضوع در حدّ ذات خود نيز روشن است. در كشف نيز مطلب همينگونه است، جنانكه اشاره شد.

و از اينجاست كه موضوعاتى مانند هقِدَم زمانى مـخلوقات|" مثلاً - حون معارض و مـخالف است با ادلّة قطعى نقلى، بايد دليلهاى عقلى مورد ادّعا درباره: آن تحت رسيدگیى قرار گيرد، تا روشن گردد

rrq
صغرئ و كبراى اين برهانها آمده است يقينى و قطعى نيست، بـلكه ذوقى و خطابى و امثال آنهاست، وگر رنه دليل قطعي نقلي مخالف آنها يافت نمى شـ.

به سخن ديگر، ديلر عقلى بديهى (مانند الواحدُ نصفُ الإثنين ↔ يكى نصف دوتاست) هيحچگاه معارض با دليل قطعى نقلى نخواهي



بيوست
مسنلة تأويل

هنغامى كه ما به روش علمى ـاز آن دست كه در بيوست بيش

 اعتقادات اسلامى نيست، در يهوديّت و مسيحيّت نيز كــــانى يــافت شدند كه زير تأثير نلاسفه و عرفاى روزگار خويش و و بيش از از آن قرار
 F.


 كوشيد كه بين حكمت ارسطو و دين مسيح وفق دهـ.

چجگونگى ياد شده، سبس به همراه ترجمهُ كتب بيگانه و نفوذ ايادى يهودى و مسيحى در فرهنگك و زنـدگى مسـلمين ــاز طـريق

1. ،وايرة المعارف فارسى" ج اله 199.

مسـاعدتهاى نظام خلافت بـ دليل احتياجات خــاص سـياسى - وارد
 درانتادند و به رتأويل، دست يازيدند. واقع اين است كه اگر متفكّران يهودى و مسيحى تحت تأثير








 توراتشناس و انجيلشناس بسيارى بهم رسيدند كه با حركت تأنـئى فلسفد گرايان يـهودى و مسـيـى بــــتنى مــخالفت كـردند و آن را برنتافتند.

هيوست عمل، بنيادى بنيادين




 ثؤوهش درآيد، از جمله:
(1) - معرفت عقل به عقل (نظر به عقل به وجه موضوعى نه
(Y (1)
(Y) ـ ت تقدّم عقل بر معقول.
(
(F) - فر -
(ه) ـ ش شناخت دو مرحلهُ بسندگى و نابسندگي عقل.
 مهم درباره (اعقلها و موضوعات مربوط به آن وجود دارد كه بـايد

شناخته گردد و ثرُوهيده شود. از اينرو مى نیگريد كه مسئلهُ عـقل در امكتب تفكيكه اهميتّى بنيادين دارد. مكتب تفكيك مكتبى است درباره عقايد و معارف اسلامى و جهانبينى قر آنى كه معتقد است :


جهانشناختى نيز هـتـ.
(r) ـ ـ معارف ياد شده استقلال تام و استغناى كامل دارد، و

نيازمند هيجگونه اقتباس و اخذ از مكتبها و ينحْلهها نيست.
(r) ـ ـ شناخت درست اين معارف جز از طريق مفتاح قـرآ


اكنون ملاحظه مىكنيد كه شالودهُ اين مكتب بر بكـارگيرى
عقل، و بهرهورى از تعقّل نهاده است :
(1) - قر آن كريم همواره دعوت به تعقّل مىكند

(Y) (


 حتى سخن درباره عقل و ذكر احاديث مربوط به به عقل و و تعقّل را بر
 (ااحاديث معرفت حجّت، كه ركن ايمان و يقين است، مــدّم داشـته



است. و اين بدان معنى است كه علم بدون عقل و تعقّل بىارزش است
و راه رسيدن به (اتوحيده و (احجّته نيز عقل و تعقّل است.
و بخخوبى روشن است كه كتابى چون قرآن هنگًامى كه دعوت به تعقّل مىكند، و عقل را ملا كك ترار مىدههد، نمى شود براى تعقّل
 قرآن، نظام خلافت اموى و عباسى و ايادى يهودى و مسيحى دست بهم بدهند و منطت يونانى را ترجمه كنند، و سبس آن آ منطق، معيار تعقّل مسلمانان قر آنى شود، حچگونه درست خواهد بود؟ از نخختين آيهاى كه
 است كه اساس كار بر فهم عقلى و استقلال تشخيصى است، بروشتى دانسته مىشود كه قرآن كريم خود روشـي بـراى تـعقّل دارد. عــقل نيرويى است الهى در انسان كه بايد از آن استفاده شود. و اين استفاد راه دارد، راه درست كه به نتايج درست مىرسـد، و راه نادرست كه به نتايج نادرست مىرسد. و بـيقين راه درست آن در قـرآن و تـعاليم مفسّران راستين قرآن آمده است. و آن راهى است كه بـا تـحّوّلات افكار و پيدايش علوم مختلف، در عصرها و زمانها و سرزمينها ـ مشلاً منطق رياضى - مـخدوش نتخواهد شده و متروكك نـخواهد گشت. تعاليم مفسّران راستين قرآن نـيز - حــنانكه اشــاره كـرديم سرشار است از توجّهدادن به عقل و ضرورت استفاده از آن، تا جايى
 عقل و بهرهورى از عقل سخن گفته شده و عقل مورد ستايش واقع گُشته است:

 ـ دوست هر انسان اعقل ه اوست.

ـ ـاداش اخروى به اندازهُ هعقل، است.

ـ خداوند عاقلان را مرُده داده است.


آيات قرآن ـ نكوهش كرده است.


ـ ـ اععلّه، باعث استوارى در طلب علم است.





ـ ـ اععل"ه، دليل راه انسان مؤمن است.





بخشيده است.

- خوبيها همه ريشه در اعقل" دارند و جزو سیاه (نـيروهاى



 كردن به بدر و مادر، حقيقتجويى، مردم دوستى، باكيزگى، حيا و و اليّى

آزرمدارى، اعتدال در همه چيز، فرزانگی، وقار، تركك فزونخواهى و تكاثر مالىى، توبه از كردار ناشايست، استغفار به درگاه خدالى و طلب

آمرزش...
بنابراين، عقل و تعقّل و حركت در جهت اسـتفادهٌ كـامل از عقل، بويزه در طلب معارف و تكميل اصول اعتقادى و خودسازى و انسانى، چحيزى نيست كه پيروان قرآن و اهل بيتهاعه، كمترين كو تاهيى در آن باره روا داشُه باشند. در هيحيكك از مكتبها و مذهبها به اين

 بردارندهٌ نكته يا نكتههايى بس مهم است ـ نياملده است. بس در اين مقّدمات جاى ترديد نيست، بلكه بـايد گـفت كـه خــود گـرايش بـه (تفكيكکه، حركتى مبتنى بر „تعقّل هاست، يعنى بس از تكيه كردن به تعقّل عميق و انديشيدن ممتد و راستين و مستقل در كليّت امحتواى فلسفى" و "(محتواى عرفانى") و (مـحتواى قر آنى "، اين نتيجهٌ مهم بدست آمده است كه اين سه محتوى منطبق نيستند و اينهمانى ندارند، پس
 حركت عميق تعقّلى است، بجز بعد علمى آنـ بنابراين هيحچگونه شائبهای از نوع اخــباريگرى (يـا تشـابه و تقاربى با مسلك ظاهرى يا مذهب حنبلى) در اين مكتب تعقّلى والا وجود ندارد. داعيةٌ اين مكـتب، حـفظ اسـتقلال تـعاليم قـر آنـى و نگاهداشت استغنا و اعتلاى سطح اين تعاليم و معارف است. همه قبول داريم كه سطح علم قر Tنى، و علم معصوم در تبيين علم قر آنى، بالاتر از هر علمى و دانشى و حكمتى و عرفانى است، بنابراين حرا آن آن سطح
 دهار آنهمه اقو ال و اوهام شويمه در تو جيه خلقت عالم از عدم محض

درمانيم، در رابطه ايجادى خالق قادر مطلق مـختار با خلق خود گيج
شويم و مسنله اربط حادث به تديمه را به حل درستى نرسانيم، و در
معاد Tنگگونه سخن بگوييم؟...

نظريّهاى مخالف رسيديم، نظريّه را تأويل كنيم نه قرآ آن را را و و نه كلام
 مى مرمايد:

ا'تَّهِمُوا عليه آراءَكُم، وَاسْتَشِشُوا فيه أَهواءَكُمَ


(آنها را رها كنيد و به قرآن باز گردانيد).
در اينجا سخن از |"آراء|| است. و اين تعبير بطبع مربوط به اهل

 نيست، بلكه همان هواها و گرايشها و مذاقها و مسلكها
 ميرزاى قمى درسخنى بيدارگر مى فرمايد:

بسيار مرد بزرگى مى خواهد كه بعد مجاهدهُ بسيار،

معصوم به او برسد از فكر خود دست بر برد وارد و به حقيقت
 بين المحذورين مى شود، سعى مالاكلام مبذول دارد كار كه ميانه آنها جمع كند، جون كلام خود را دل نمى گذارد كه دست

بردارد، كلام معصوم را تأويل مىكند.
اينكه مىگوييم جز معصوم كسى شايسته T Tن نيست كـه عـقل انسان را راهبرىكند، برای اين است كه ديگران مـقدارى مـعلومات دارند و بسيارى مجهولات. و اين نسبت بـاعث مـى شود كـه هــمان معلومات نيز مخدوش باشد، چنانكه بسيارى از دانشمندان خوى نود بدين امر اعتراف دارنـد. صــدرالمـتألهين بـه هـنگام حــمله بـه مـتكلّمان مى فرمايد:



ـ جاى تعجّب است كه مىنگريم بيشتر اين مـتكلّمان وارد بحث در معقولات مىشوند با ايـنكه از مـحسوسات خـبر
 طبيعيّات بىاطّالِعند!...

اكنون بنغريد، آيا اين سخن كوبنده دربارهٌ خود فـيلسوفان صدق نمىكند؟ حتى فيلسوفان امروز تا جه رسد بـه گــنشته. آنـحـه فيلسوفان گذشته - چه قبل از اسلام و چحه فيلسو فان اسلامى - دربارة محسو سات و طبيعيّات و فلكيّات در كتابهاى خو د كفتهاند، اكنون هـه اندازه از آنها دارای ارزش علمى است؟ مجهول ندارد.

و اينجا نكتهایى بس مهم وجود دارد كه جه بسيار كسانى از T
غفلت دارند.و آن نكته اين است كه پس از اينكه ثابت شد كه قرآن Y. Y.

كلام هوحى" است، هيروى از آن يِروى از دليل عقلى است نه تنها


 عقل است. حكيم بزرگگ ميرابوا القاسم فِندِرِنْكى مى فرمايد:

فلاسفه در علم و عمل، گاهگاه، خطاكنند؛ و انبياء
 و فكر باشد، و انبياء راوحى و و الهام، و جيزها را را وانه به فكر
 اينست كه اينها خطا نكنتد، و آنها خطا كنند، كـه خـنـا اوّلِّات نيفتد، و در نظريّات افتد.

نيست، و مانند داده عقل بديهى است.
و از فوايد عمده همكتب تفكيكه، اينست كه با اين مكـتب



 همةٌ مكتبها و نِتْلمها نمودار گرديد، اعتراض ياد شـــده، خـوا رودبخود ساقط خواهد بود.


در آغاز اين بيوست اشاره شد به (ابسندگى و نابسندگى عقل") در دو مرحله، يعنى عقل در كار شناخت حقايق هستى - جه حـقايق


ظاهر و چه حقايق غيرظاهر، و چهه حقايق حال و چهه حقايق آينده ـ در يك مرحله بسـنده است و در يكك مـرحــله نـابسنده. و مـقصود از و (ابسندگى"، ادراكك خودبخود است، و مقصود از النابسندگى") فقدان اين
 يا خواهد بود، كه از ادراكك آنها بخودي خود نـاتوان است، ليكـن
 درست به عقل ارائه گشت، بر ادراكك و تصد يق آنها تو اناست.

 است. بسيارى از متفكران شرقى و غربى و مسلمان و مسيحى به اين امر
 ايمانوئل كانت و...)، ليكن اغلب در مقام عمل پنانانكه بايد به مقتضاى
 عقل گیراييدهاند.

مو ضوع ياد شده (دو مرحلهاى بودن عقل، و به تعبير ديگر: محدود بودن قدرت عقل) را خود عقل به ما مىگويد و بدان حكم مى مند. و از همينجاست كه براى ادراكك همهٔ حقايق هسـتـى بـه دو
 (حجّت) ظاهرى، يعنى هادى و حجّتى كه در درون خود انسان است، و بايد به آن توجه كند و از آن پيروى نمايد، و حجّتى كه در بيرون است و بايد آن را بجويد و ييشرو و معلم خويشُ قرار دهد. از امام صادق"ع" چرسيدند كه آيا عقل بتنهايى براي مردمان بسنده است؟ امام فرمود: ॥اخود عقلى كه در وجود انسان است مى يابد


خيزهايى را فراگيرد و بياموزده.'
بنابراين، هركس در صدد استعمال عقل رای فهم حقايق است




 بخودى خود توانايى رسيدن به آنها را ندارده، به غير عـير عـقل (وحـى رجوع كنيه، كارى عقلانى كردهايم و از عقل بيروى نمودها انيم.




 هرتورس آن قرار گيرند. يس هرجه را با بخواهيم بيبنيم و در شعاع


حقايق عالم هستى همينگونهاند، برخحى در شعاع عـقل قـر درار






مى مرد؛ ليكن خصوصيات خداوند، يعنى صفات الهى و چجگونگى اين
 صفاتى را هم برای خداوند ــاگرحه بطور اجمال ـ میى يذيرد، مانند حيات، علم، قدرت و... ليكن ادراك چچگونگی اين صفات، آنگونه كه فيلسو فان در باره: آنها سخن میى وگويند و نظر مىدهند، كار عقل بتنهايى نيست؛ بلكه معرفت درست اين امور بايد از طريق پوحى" فراگرفته شو 2.

كسانى كه مى خواهند با عقل همه چيز را ادرا كك كنند، مانند كسانيند كه مى خو اهند با تجربه همه خــيز را ادرا كـ كــنـند، مستتهى بمراتبى بالاتر، ليكن هر دو جريان فكرى و مسـلكى - و بـاصطلاح
 نامحدود. دانستنيهاى هستى محدود نيست، ليكن توان عقل مـحدود است و توان تجربه بسيار محدودتر و ناحيز.

مىنگگريم كه در ورایى دادههاى علوم تجربى هزاران حقيقت در عالم هست كه دست تجربهُ آزمايشگًاهى به آنها نر سيده است، ' اس هر روز كه مىگذرد مسانلى تازه كشف مى شود و علم فيزيك نــو نوين تر پديد مى آيد. در آسمان شناسى و عالم عظيّم و عجيب ستارگان
 از آن كشف شده بود. كار ادراكات عقلى نيز اينحنين است. همانگونه كه علم تجربى نمى تواند مدعى شود كه همهُ حقيقتها راد ريافته است يا

 بالاتر و والاتر و وسيع تر. جس انسان مى ماند و درياى بيكران حقيقت و فاصلهاى كه با آن دارد، و اين فاصله بايد هر شود، و كسى دست انسان

را بغيرد و او را به دريا برساند. اين كس، מانسان هادى، ' است، يعنى



 از فيلسوفان و متفكران اسلامى و غير اسلامى ـاز از شرق و غربا وب، و

 الصّراطالمستقيم $\leftarrow$ عقل بتنهايى نمى تواند راه راست رسيدن به حقايق هستى را نشان دهده.

پس از اين مقدمه، مىتوانيم به اين نتيجه رسـيـد كـه مـنطبق ساختن دادههاى وحى بر دادههاى عقل و فرود آوردن آنها را تا اين


 بطور مثال: عقل ـبا قواعد خود ـ بقاى روح را وا و نوعى معاد



 صدرالمتألهين -از جمله - بدان تصريح كردهاند.


 ليكن باز در تفاصيل موضوع نيازمند به وحى استـ

و بد ينسان وحى مانند دريا جلوه مىكند و عقل مانند كشتى، كه بايد با آن در دريا شنا كرد و با غواصى حيزها ها برآورد، و كوشيد تا تا








 خلق جهانه. و آيا از اين روشتر مىشود در باره́ عظمت قرآن سخن گفت؟ و اين عظمت - بطور عمده ـ عظمت علمى و محتوايى است نـ است يك تجليل تشريفاتى، يا تنها جوانب ادبى و وبلاغ سخنان و احاديث بسيارى كه در باره مقام قر آن كريم و معارف عاليّ والئ









فهميد، و حيزى ديگر را ـ بـ نام فلسفه و تعقّل ـ ـ جايگزين آن ساخت. قرآن كريم را هربار بخوانند و به مرتبهاى تازهتر از حــايت
 را حنان بخوان كی گويى بر تو نازل مىشود). و هنگامى كه قرآن را با معارف معصومينهع، و تفسير آنـان



 ربّانى، و كاملانى متحقّقَ به عنايت مهدوى وليع"،

اشاره كرديم به درياسانى علوم وحى و قرآن كـريمه جــالب
توجه است كه مىنغريم كه در حديث نبوى آمده است:
النَّظُرُ فى ثلاثِةِ أشَاء عبادةُ: التَظَرُ فى وجهِ الوالدَين، و فـى المُصْحَف، و فى البَحر. 1

و مادر، و به قر آن و به دريا.

و در حديث از امام علىّبن الحسين سجّادوع" رسيده است:


بگثايى سزد كه در آن نيكت بنگرى (و حيزها بر برآورى).

و امام علىاع، مىفرمايد:
فيه زَبعُ القلب، و يَنابيعُ العلم، و مالِلقلبِ جَلاءٌ غيرُه.

جــيزى دل را تــبناكث نـــــى سازد (و حـقيقتها را روشـن
نمىكند).
و امام صادقوع"، در تعليمى بزرگ؛، مىفرمايد:
حُحْجُة r
العقلُ
ـ حجّت خدا بـر بــندگان بـيامبر است، و حـجت درونـى
خداوند عقل است.
اين تعليم بروشنى به ما مىگگويد، كه عقل بايد در طلب بيامبر
برآيد، و باكمك او ان انسان را به كمال علمى و عملى برساند

 حقايق به كمال انسانى - الهى خويش برسد.

و نيز يادآورى كنم كه از مسائل مهم ديگـر در بـاره عــقل،

 ممكن است جولان دهد و ميداندارى كند، در سياست و و اقتصاد، و در
 عقل است (حنانكه كثف و شُبه كثف نيز داريم).

نيز شناخت عقل به خود عقل بسيار مهم است؛ همحنين چى -

Y. „اصول كافى" ج I، ص Yه.

بردن به وافعيت انور عقله و ونور علمها، كه بر ارواح انسانها افـاضه




 شود، و راه استعمال درست عقل و بهرهورى درست از اين موهبت
 بسيارى در اين باره طرح گرديد.

و اينجانب سالى جند است كه Tهـنگگ نگـارش كـتابى دارد درباره عقل (عقل، تعريفها، اطلاتها، روشهاى كاربردى، مـاهيا وريت ور

 اسلامى و غربى در اين باره و ور روشها




 ليكن تاكنون به دليل گرفتاريهاى ديگر بدان توفيق نيافتهام.

## بيوست 7

تعقّل، استدلال، فلسفه
(تعقّله - در عرف اهل نـظر - بـه مـعناى بكـارگيرى عـقل،







 رشتههاى مختلف غير فلسفى.



 نيازى به فلسفه نيست، يا از راه فلسفه نبايد رفت، يا ضرورتى ندار نـارد كه

از راه فلسفه برويم، معناى اين سـخن انكار استدلال نيست تا جه رسد به
انكار تعقّل (بكارگيرى نيروى عقل).

اين مقدّمه رااز آنرو آوردم تا يادآور اين واقعيّت باشد كه هر


 كه در آن نظام، به شيوه

 فلسفه نيست، تا حه رسد تقيّد به فلسفهاى خاص.

بنابراين، فلسفه به عنوان نام هر مكتب فكرى فلسفى و شناختى 'لـنـ،

 خاص مستلزم نفى عام نيست.

 سازنده است، يعنى تعقّل و استدلال، تا رسيدن به تشخيص استقلالى و و الـى
 فلسفى، مرتبهُ بالايى از ايمان نيست، بلكه نوعى تصديق الـي است، كه هنوز تا ايمان راسخ قلبى فاصله دارد. درباره دين بايد تعقّل كرد. دين، يـي


 اصطلاحها و مفهومها به گوشُشان نرسيده بود.

بيوست
مراتب معارف

كنته شد كه استدلال عقلى و تنظيم مطالب بر طبق قواعد و ر موازين عقلى منحصر به فلسفه نيست. فلسفه كه مكتبهاى بسـيـارى را را


 عقلى بشر منحصر به فلسفههاى اصطلاحي


نشان مىدهد كه تعقّل بوياست و منحصر به هيتِ مكتبى نيست.








نيروى عقل استفادهاى درخور كرده است. زيرا خـداى مستعال ايـن حقايق را فرستاده است تا انسان آنها را دركك كندر و و عقل را نيز بـي

 بهره: كافى نبرده است.

اينكه در احاديث رسيده است كه عاقل كسى است كه ايمان به



 وكامل بكار نينداختهاند، و از آن در اين بعد بهره نبردهانده ماند مانند كسى




 محل است.

بارى، سخن در اين بود كه تعقّل منحصر به (رفلسفيدن) و فلسفة








مكتب تفكيك
زيراكه بالاتر از علم وحيانى مرتبهاى نيست (لارطبٍ ولايابٍٍ إلاّ فى
 تصوّرى از همهُ واقعيّات علم وحيانى برسند؟

بد ينسان، انسان متعقّل، در برابر مكتبهاى فلسفى نبايد مرعوب


 عارفان در فلسفه متوقّف نماندهاند. عرفان نيز تـا آنـجاكـه زايـيده
 شناخت حقايق (و اين شناخت حقايق تنها سرمايةٔ جاودانـى است)،
 اصططلاحى، و هرگز خططا ندارد. انسان بايد برای رسيدن به (ابـصائر")




 راه پر عظمت - و در عين حال پر خطر حيات ـ قرار دهيد، در علم و عمل گمراه نخواهيد گشت.

و از اين يادآورى بخوبى روشن مىگردد كه سنخ برخـورد
 غزالى است، كه از دركك تأثير اصلى مـعصوم و بـهرهمندى از از عــلم معصوم محرووم ماندند، و از هدايت قر آنى -به مقتضاكى حديث متو اتر
 دارد تشبيهى كه ذكر آن بيمناسبت نيست. وى مى گويد:

ظاهريان و اشعريان و امثال آنان، در كار شـناخت



 خالص از آنجا به اين مقام معارفى والا دست يا يانتند كه بـهـ



 لنّت ديگر دهدهر.

يس بيقين معارف شناختى و اعتقادى مراتبى دارد. بالاترين



 بزرگك خدايى و آسمانى است. قرآن كريم در آيات بسيارى، حقاني
 باره متعدّد رسيده است، كه بايد در آنها دقت كرد و از كـنار آنـها بسادگى نگخشت. جس از حيات و عقل، بالاترين نعمتى كه خدا ابه انه انسان داده است، علم وحيانى و حقايق قرآنى است، كه در كتاب و ر سـنّت
 تبيين همان حقايق است، چه در احاديث معتبر و چهه در ادعيه مأثور هـ بدينگونه مى توان، معتقدان به معارف شناختى و مسطّلعان از حقايق مبدئى ومعادى را، داراى هشت مرحله دانست، از ها ياين به بالا، به اين ترتيب :

ـ ـعوام از اهل ايمان.

r ـ
F F ـ
ه ـ عارنان.
7 ـ متألّهان خان
-

- 1 - حهارده معصوماع

البته، رديف
خويش را صناعت بدانند، و در مقام عقيده و عمل، تمسنك تـمام و و
 مرحوم آتا على مدرّس زنوزى توصيه كـرده است و نـقل شـــــ (در
 نيست كه به رديف ششّم بيوندند.

و رديف ششـم را، بنابر جربزه و اخلاص، و معرفت وكوشايى، و اعراض وتحقّق، مراتبى است كه از حوصلة تقرير بيرون است. و اين نكته مهم نيز نبايد از نظر دور ماند، كه تحقّق اهل اين رديف بر به حقايت قر آنى و روحانيت معصوم"عه، ويزگيى است بسيار عظيم.

## يوست

تفقّ در دين

آنهه در تعاليم ترآنى و حدينى برآن تأكيد شده است، راتفقُّه



 نيست. تققّه، صورتى تعميق يانته و جهـدار ار از تعقّل است، تعقّلِ دين.

 ترآن و اهل ترآن است (به نصّ برخى از آيات و شمارى متعلّد از از احاديث معتبر، از جمله حديث متواتر تُقَلَين ــك ياد شد شد.

از اينجا به اين موضوع مهم مىرسيم كه دربـاب مـعارف و


 فقه و اخبار احكام فرعى،كه محل اجتهاد و اعمال نظر و اظهار رأى و

فتوى است. در معارف اعتقادى، اجتهاد به Tن معناكه در „اصول فقهه مىگوييم، جايى ندارد. ما مجموعهاى قواعد فقهى و قواعد اصولى


 (قاعدهُ ما يُضْمَنُ بصححيحِه يُضْتْنُ بفاسِدِه|) و امثال آنها در فقه، و مانند اصول عمليه (اصل برائت، استصحاب و...) در علم اصول. اخباريان
 قو اعد تمسّكك مىكنند. به سخن ديگر: اخباريان در استنباط احكـام فرعى، كتاب و سنّت را حجّت مى دانند، با حذف عقل و اجماع و ديگر
 اجتهاد و احكام فرعى است نه اصول عقايد. در اصول عقايد نمى توان گفت، هر كسى خود اجتهاد كند و هر حهه به نظرش رسيد به همان معتقد

شود و ديگرانى هم از او تقليد كنند. چنين چیییى نيست.
در آيات و اخبار معارف و عقايد بايد تحقيق و تفقّه كرد، نه اجتهاد به معناىمعروف آن. ما در فقه دوگونه احكام داريم: احكام واقعى و احكام ظاهرثى، كه هر جا به حكـم واقعى دسترسى نداشــهـه
 در عقايد حنين نيست كه دوگونه عقايد داشته باشيم، واقعى و ظاهرى، و اگر به عقايد واقعى نر سيديم، اجتهاد كنيم و عقايد ظاهرى را بدست

 متعال و صفات او و وحى و نبوّت و وصـايت و ولايت و انسـان و و سرنوشت و معاد، همه مطابق واقع باشد. ا. و از تأكيدهايى كه در كتاب و سنّت بر عقل و بهرهمندى از آن شُده است نيز غفلت مىورزند.

البته هر شخصى به اندازه استعداد و توان خويش بايد درباره:
حقايق اعتقادى تحقيق كند و آنها رااز روى تشخيصى مستقل بيذيرد و


 (اخخارىیه به كسانى مى گويند كه اجتهاد در احكام را منكر باشند. يس هر كس در معارف مخالف التقاط باشد اخبارى نيست. ما دهها مجتهد اصولى بزرگك داشتهايم كه با مبانى فلسفى و عرفانى مخالف بوديا مانند علاّمه حلّى و ميرزاى قمى و شيخ انـصارى و آيـةالشالعـظمى
 مُصطاده) و اصول عمليّه نيز از اخبار گرفته شده است، و هاصول آل آل

 هستند. مير زای اصغهانى خود مبرّزترين شا گرد ميرزاى نائينى بوده



 اينجانب نيز بسيارى از كتب اصولىى را خواندهام و برخهى را



 (افصول) و (امشارقه" و ههداية المسترشدين")، كه در ارتباط با مطالب









 اظهار مىداشتند كه اگر اين هتقريراته تدوين ياني
 خواهد گرفت. و اين سخن چجندان دور از واقعيّت نبود، زيريرا اين عـين عالم









 بارى، اين امور بود، ليكن اينجانب سس از تأتل در اينكه در
"اعلم اصول فقهل| كتابهاى بسيارى نوشته شده است، و اصول آيـة الهِ


 ترجمهٔ كامل و چابٍ و عرضه آن تقريرات منصرف گگتمه. بد ينسان مكتب تفكيك مكتبى است معتقد به ضرورت علم











 اخباريگرى متّهم كنيم. اينكك به ذـر كر هند نمونه مى يردازيم :

ا ـ صدرالمتألهين شيرازى
ايشان در تفسير السوره يسه میى فرمايد:

به غيب، حقايقاحوال معادى را دريابى...


Yـ آقا على مدرّس زنوزى
سخنان ايسان را، از كتاب معرون ابدايع الحِكمَه نقل كرديم (ص اس) كه هر كس -از عارن و عامى -بايد عقايد خود را بر طبت
عقايد معصومين"ع" - يعنى محتواى آيات و اخبار ـ ترار دهد، و جز آنها هيزى را تصديت نكند مگر موافت تطعى آن تعاليم باشد.

「 ـ ــ شيخ مرتضى انصارى
ايشان در اين باره مى فرمايد:
هرگّاه از دليل نقلى قطع حاصل شود، مانند تطعى كه از اجماع همة شرايع بر "احدوث زماني عـالم" حــاصل مىشود، ديگر تطعى مستند به دليلى عقلى (از قيل مسـحال بودن تخلّف اثر از مؤثّر كه گفته مىشود)، بـرخـلان آن آن
حاصل نخواهد گشت. و اگگر چنين دلِلى ريدا شد، صورت برهانى بيس نِست كه در برابر اموى بديهى ارزشى ندارد.
† ـ سيّد ابوالحسن رفيعى قزوينى
اين عــالم جــامع، پس از بـــان مـعاد در هحكــمت مـتعاليه"
مى فرمايد:
ليكن در نزد اين ضعيف، التزام به اين قـول بسـيار
صعب و دشواراست، زيرا كه بطور قطع مخالف با ظواهـر بسيارى از آيات، و مباين با صريع اخبار معتبره است.

هـ ــ شهيد مر تضى مطهّرى
امــال مــالّصدرا گـفتهانــد، مـعاد جســماني است،

ا. ارسائلّ، (فرائدالاصول)، ج ا، ص ^1، جاپ ياد شده.


امتا هـة همعاد جسمانى، را بردهاند در داخـل خـود روح و و









 فقط ارض روح ما را نمىگويد؛ قرآن ارض (همين زمين)
 [يعنى نظر ملآصدرا] نمى تواند معاد را حل كند.

ملاحظه مىكنيد! كه اين بزرگواران بصراحت، بـا اسـتناد بـه





 اوصيايى "ع، كجا، أَيْنَ الثَّرى مِن الثُّريّا؟


 Y. (امجموعه آثار" ج

جيوست 9
تاريخ تحوّل مسائل فلسفى و عرقانى و ضرورت تحقيق دراين موضوع

در متن مقاله، دربارة صاهمميّت تدريس تـحقيقى تـاريخ آراء



 تقليدى مسائل نگاه مىدارد، توجّه به تاريخ مسائل و تحوّل تاريخى مسائل است

اينجانب تصوّر نـىكند هيج دانشمندى از اين بيشنهاد استقبال نكند، و آن رايك حركت سازنده در آفاق انـديشه و درك بســـمار
 حركت مى آورد و به انديشه وامىدارد، كه بايد در بيدايش هر مسئله






 نهاد مستله هه نهادى است، ' و تناسب طبعى با حه مكتب و ور ورز فكرى دارد، و در كجا و حگونه پيدايش يانه است، و حسان كوشش شـر است تا با امسكمات اسلامىى، انطباق داده شود؟ و و آيا اين كار به دست


 نه؟ يا مثلاً موضوع معاد بگونها



 در فلسفوهاى بعدى به اثبات فلسفى رسيده است يا نه؟...



 مطرح مى كنيم و در معرض تأليف و تدريس و تعليم و تـعلّم قــرار مىدهيم. اصولاً، اهميّت تاريخ علم، و تاريخ سير و تحوّل مسائل هر
 نهاد فلسفى و عرفانى نيز اقــامى دارد، نهاد يونانى، اسكندرانى، هندى، و و ...


 ندارد، بلكه در همن علون



 نيز از بابت اين غفلت و تسامح زيان بسيار مىيبند.


اثر دارد، از باب مثال :
موضوع مالكيّت اراضى، و سير مسئله، و نظر قلّهُ بلند فقاهت
اسلامى، شيخ طوسى، در اين باره ؛
يا نظريّئ شيّخ اغظم كلينى، دربارهٔ مطلق ماري الكيّت و حق تصرّف
مردم در اموال و امكانات ؛

ازمالالتّجاره ؛

 مسئلهُ ديغر و موضوع ديغر ...
و تأكيد - بطور عمده - برتاريخ تحليلى است نه تارين




 نظرها و ابراز Tنها روشن میگگردده، و ميزان تأثير و تأتّر و اخذ و و التقاط



 يك فرهنگك از ابعاد علمى و تكاملى آن متمايز مى ازیردد.

براى نوشُتن و تدوين تاريخ فلسفه و عرفان، و تاريخ تحليلى



 طرحى آغاز تاريخ حكمت در اسلام، همان هنگام نزول ورا وحى الهـى



 الهى قر آنى و تدبّر در حقايق مرسلةُ وحيانى یديد مى آيد.
 منحصر به مسائلاجتماعى و سياسى و اخلاقى و اقتصادى و فقهى و




 به معرفت خداى متعال و مراتب اسماء و صفات، و فعل و رحمت، و حقايق نبوّت و ولايت، و سيس معرفت عالم و شناخت جهان و عوالم
 دادن به عقل و تعقّل و تفكّر و تدبّر، و صاحب دل دل بودن (لِمَن كانَ لَّهُ
 الألباب)، و بدست آوردن يقين و نكوهش شك ون و ترديد و ريب (فَهُم

 حقيقت انسان را هدف گرفته است و از آنجا Tغازيده است. و درست همين است، زيرا تا هر خيزى ــفكرى، اعتقادى، تربيتى، خُلقى... ــدر انسان هنهادينهه نشود سازنده نخراهر اسل بود.

بنابراين، قرآن كريم خود هايه گذار يكك مكتب عميق و مستقل معرفت واعتقاد است، و عامل مستتغنى و كـامل ايـجالد بـصيرت و شناخت و صيرورت است؛ بنغريد به آيات بسيارى كه هــمواره بـه
 (فراگيرى زرف) دعـوت مسىكند، و تـقليد از ديگـران را مـردود مى شمارد، و رسيدن به تشخيص استقلالى و دركك عقلى شخصى را در بر هر كس به اندازهُ توانش واجب مـى رداند.

هس از قرآن كريم، سنّت و احاديث نبوى در مسائل توحيد و معاد ومو ضوعات الهى بايد مورد دقّت قرار گیرد، و سـهس خُـطب
 احتجاجات ائمّهاعه دربـاره مسـائل الهـى و اعـتقادى و سـياسى و اجتماعى و اقتصادى... بعد از اين مسائل، بايد به تحقيق دربارهٌ تاريخ شروع ترجمه

 همينگونه دوره به دوره، بايد مورد هرُوهن


 بايد -با روش علمى - پرُوهيده گردد اير



علمى و تمدّنى، يا همه با هم)؟

- جه كسانى جه كتابهايى را برای ترجمه بيسنهاد كردند؟



را در ميان امّت درهم ريخت؟




چگگونه بود؟



اختلاف در ميان آنها نقش داشت



 سياسى خلافت بهرهبردارى كردند؟

ـ حا كميّتها با وجود مبارزه شديدى كه با منابع علم اسلامى و



گوناگون جه بود؟

ـ نقشهاى مختلف و مرموز صوفيّه ـبعنوان يك يا يا جند جريان
فكرى و سلوكى ــدر دورههایى مورد اشاره چحى و جگگونه بود؟
 از ائمّهع" يا اصحاب ايشان دعوت مى شد تا در آنها شركت كنند و با علماى رسمىى به گفتگو و مناظره بيردازند، به جـه مـنظور تشكــيل مىییافت، و نقش و تأثير اين مجالس در سير تفكّرات جامعهُ اسلامى جه بود?

 و اقدام جامعهُ اسلامى جه بود
 هرخاش به نظام حاكم ـ همواره بشّدت كوبيده مـي شدند، سـرّ ايـن كوبيدن و تأئير آن در دور نگاهداشتن جامعهُ اسنّمى از آنان، و در
 البته تدوين كتابهايى علمى و تاريخى بدينگونه كار آسـانى


نيست در يكك نمونه تاريخى دقّت كنيّ:
 جعفر (اع)، ولىّ كامل الهى و تحقّق جامع قر آنى و فيضان علم وحيانى

را ـ همانگونه كه در تاريخ مشهور است ــدر زندانها نگاه مى وداشت و
 رساند؛ و همو كه در يك شبّ، حميدبن قَحْطَبَه را فرمان داد تا شا شصت
 صوفى بزرگك زمان و واعظ صو فيان، محمّدبن سَمّاك
 بيو شاند :


از بسيارى شرف تور. ${ }^{\text {از }}$

 (MFF7)

بيوست •
فلسفه، تكامل و تحوّل



و نارابى و ابن سينا و سهروردى و ملاّصدرا، كافى است كه حـقيقت يادشده را روشن سازد.

فلسفةٌ اسلامى جند دوره راطى كرده است، كه مى توان آنها را
از آغاز تاكنون به شش دوره اصلى تقسيمركرد :
(1) - ـدورة ترجم
(Y) ــدورة شُكلزيرى اصططلاحات و تدوين نخستين (يعقوب

كِنْدى).
( (


(ף) ـ ـدوره تحوّل دوّم (ملآصدراى شيرازى).
 همين اندازه اشارهمىكنم كه فرق است ميان تكامل و تحوّل. تكامل

 است كه مقوِّمات ذاتى ـهمه يا مقدارى از آنها ــدگرگو از وضعيّت ذاتيى به وضعيّت ذاتى ديگرى متحوّل گردد.

جس از اين اشاره ياد آورى مى كـنم كه فلسفة اسلامى به ابن سينا تكامل يافت، و از وضعيّتى كه در دورهْ كِنْدى و فــارابـى فلسفهدانان معاصر آنان) داشت به وضعيّتى كاملتر رسيد، و وضعيّت




 نيز عرضه گشت. و اين يك حركت رو رتكاملى" بود. و توجّه ابن سينا به

 حون او مسائل عرفاني ذوقى را با مسائل فلسفي منطقى در نياميخت و انـي درهم نريخت.

از كتاب هالإنصاف والانتصاف، شيخ الرّنيس، كه شيخ اشراق در كتاب \#المشارع و المطارحات،

ا. در ابنجا سير فللسفه در مغرب دنياى اسلام در نظر گر فته نشده است. البته جهرة شا شاخص در در ميان
 شرح دقيق آثار ارسطو استـ.


دست نيست تا معلوم شود كه آيا مبناى تازهاى در فلسفه آورده است يا
 مى آيد كه فيلسوفان را دراين كتاب به دو دسته (مشُرقيّن و مغربيّين) تقسيم كرده است، و مسائل بسيارى را آورده و اقوال دو دسته را بر شمرده و ستس ميان آنان داورى كرده است.

و ظاهراً بدر ستى معلوم نيست كه مقصود وى از اين اهل مشرق و مغرب چهه كسانيند. او خود تصريح مى كند كه در اين كتاب موارد
 (شرقيّين" در اصطلاح شيخخ الرّئيس فلسفهدانان بغدادند و "غربيّين" شارحان اسكندرانى ارسطو.

كتاب (الحكمة المشر فيّة) نيز در اين باره كمكى نمىكند، زيرا
 اهل شرق
 در اين كتاب مى خواسته است كه عـقايد خــود را آزادانـه و بـــــون
 رواقيان جديد در آن بحشـم مى رخورد، و از مجمموع قرائن بر مى آيد آي كه حكمةالمشرقيّه رسالهاى [ياكتابى] بوده است شامل حكمت شـخصى ابن سينا و از جنبهُ ذوقى نيز خالى نبوده استى|). با همهُ اين سخنان، و با وجو2 آنكه مىدانيم ابــنسينا مـانند

Y. از اين تعبير معلوم مى شو د، مراد از مشرقيين فيلسوفان مناطق شرقى اسلام از جـمله خـراسـان بو دهاند.
「.

ابن رُشد تنها شارحارسطو نبوده است، باز نمى توان او را جز بيراينده و
 گغتهاند :

اهميّت ابنسينا در تاريخ فلسفهة اسلاكمى بسيار است،


 با سبك روشن بالتّمام مورد بحث و و تحقيق ترار دهنـنـ، و و او

 طبيعيّات و رياضيّات و الهيّات را بنحوى كه از ران راه ترجـيمهٔ كتب مختلف يونانيان به مسلمين رسيده و تا عهد ابـوعلى بوسيلة مؤلّفين اسلامى در بسيارى از موارد با با اصول ديـنـي
 مورد بحث قرار داد، و از طرفى ديگر در مر مسائل مختلف كه

 رسالاتى مبادرت ورزيد. و از اين گذشته برایى آنكه آراء و




 است. قدماء يونان و اسكندريّه بـا حكـماى مشـرق تـوجّه كـرده

ا. اين هـان موضوع مهمى است كه بايد مورد تحقيق على ترار گيرد؛ چیيوستهاى گذشته مجلدد مرور شود.


پس بدينگونه، حاصل اين چهار دوره در تاريخ تمدّن اسلامى
اين مى شود :
ـ ترجمهٌ فلسفه از يونانى و غيريونانى به عربى.
ـ تنظيم اصطلاحات و تدوين در مراحل اوّليّه.
ـ تدوين تأسيسى.
ـ تدوين تكميلى (تحميل فلسفهُ مشّايى و تأليف كتب متعدّد
درباره ان).
و از اينهمه آنچهه در دسـترس مســلمانان قـرار گـرفت و در

 اخلاق عملى (فردى، خانوادگى، و سياست كشوردارى) نـيز در آن تدوين يافته بود. و در اين نظام مشّاني ارسطويى عناصرى از از فلسفه خاص افلاطونى و رواقى و اسكندراني فلوطينى نيز حضور داشت، ليكن سيماى فلسفه همان سيماى مشّايى بود.

همحنين كوششهايى بو سيلة يعقوب كِندى و ابونصر فارابى و ابوعلى سينا وبرخى ديگر از اهل فلسفه، در جهت تطبيق مسائل فلسفى

 بسيارى از كوششهاى فكرى و تلاشهاى عقلى، و نبو غها و استعدادها و ونا در راه فلسفه نهاده شد، و عمدهُ زحمتها را براى سروسامان
 عجيب، به تدوين يكك نظام حكمت قرآنى خالص و برخاسته از "انهاد
 نكو شيدنا.

پس از ابنسينا، در قلمرو نظام مشّايى، خو اجـهـ نـصيرالدّيـن

طوسى نامبردار است. اين انسان بزرگك نيز ـ بعنوان يكت فيلسوف، و

 فخررازى ثايههاى فلسفة مشّاييان را استوار ساخت.

 (aAV


 نيست، تحوّل آن است از وضعيّتى به وضعيّت ديگر. البته با با توجّه بـ






 بهرهجويى از عناصر ذوقى اشُّراقى و رواقى و نوافلاطونى و ر حكمت
 موضوع |(نور و ظلمته)، و پانوار قاهر هه و تأ كيد بر اأصالت ماهيّت)"، و

 ويزه ساخت. و اين امر - حنانكه گفتيم - يكك تحوّل بود در جر بريان

## فلسفة اسلامى.

با گذشت حدود • . 7 سال از عهد شيخ الرّنـيس ابـنـسينا، و
 چديد آمد و تحوّلى ديگر در فلسفه اسلامى چديد آورد. اين تحوّل ــ ـكه ما آن را تحوّل دوم ناميديم ـ در جهت وارد ساختن مطالب عرفانى
 \#اشتراكك معنوى وجوده (تشكيك در مـراتب وجـود) و پاصــالت

 با حفظ اشراقى بودن آن، به مرتبهُ كاملترى رسانده نشد، بلكه ساختار فلسفه تا حدودى تغيير داده شد، و مسائل صريح عرفانى در قــلمرو اند يشه و عرضهُ فلسفى درآمد، و باصطلاح، مطالب عرفانى به صورت برهانى عرضه گشت. و اين بود سخنى با جمال در سير تكاملى و تحوّلِ فلسفةٔ اسلامى.

و در كنار اين مشربها، مشرب ديگـرى وجـور دو دارد بــه نــام "اعرفان॥. و اين مشرب - باصرفنظر از اخـتلافها ـ در آثـارى مـانـند

 (التّمهيده| صائن الدّين تُركة اصفهانى ور اونى عرضه گَشته است، و و در مجموع در اين مقولات - جهار مشرب و مكتب، در تاريخ تمدّن اسـلامى، چديد آمده است:

- 1 ـ فلسفةء مشايى.

Y ـ
r
F

و مىنگريمكه بزرگانى جامع و استادانى مطلع، جونان آتاعلى


 معاد ـبا محتواى قرآنى انطباق بردار نيست. و سخن تفكيكيان نيز -در اين مقام - بيش از اين نيست.

## بيوست $\mid$

مكتبهاى سلوكى و موضع „مكتب تفكيكع.

 رخشانى است كه در درون گا


 بى بانهايت برواز كند و سبس در بینهايت سير كند، ليكن بالفعل بال و يرى ندارد.

 بزى؛ و بدينگونه انسان، ههابطه شده، در مَغا كك خاك اكه افتاده. و از سويى گفتهاند: انفَرِّوُ إلى الشها"، همب جيز را بنهيد و در

خداى گريزيد،و در ذات كبرياى او آويـزيد. هـر كس مـى
 هيزها تو را رها نمى ركند، تو آنها را رهاكن، و از اي اين دامگاه بگريز.
 بدست Tر، و به سوى آن كس كه تو را آفريد و هرورد باز گرد، كه همه الـي

 را دوست بدار، و روى دل به سوى او كن، و همه چيز را بنه، كه چیيزهـا

هيج است، و همه هيز راستين اوست.
آرى، باز گرد كه راه باز است، و هماره راهرو جويد و طالب

 ترقّى مىكند، يا روح سنخ و مقهور بدن مىشود و و نزول مى وكندهـ.





 جاودان غرق در گرميها و روشناييها و شادمانيها و سرخوشيها ورياستي

و روشن است كه برای رهايى از مغاكك و برخاستن از روى



مكتب تفكيكت

ضرور است. و آيا آن دو بال هيست؟ آن دو بال علم است و عمل. علم يعنى دانستن و عمل يعنى كوشيدن، تا نداند نمى خواهد، و تا نخواهد نمىىوشد، و تا نكوشد نمىرسد.

همحنين روشن است كه مقصود از اين هرواز، رهايى از عالم خاكك و رسيدن به عالم باكك است و دست يافتن به قرب الهى، يعنى انسان از غير خدا دور شود و به خدا نزديكـا اين اين است نجات حقيقى. با غير خدا هر جاكه باشد در ظلمت است و در حضيض جاكه باشد در نور است و در اوج. و اين گسستن از همه حیيز و همه كس
 راهنمايى كرده است. و راه خدايسى بسـيار عــميق و ظـريف است، ظريفترين امر در زندگى انسان. اگر در اين راه اشتباهى حار حار شل شود، اششتباه اصلى زندگى خواهد بود، جنانكه كو تاهى در اين راه

 كوشيد تا هيع انحرافى در آن رن ندهد. گفته شد كه راه ظريف است، ليكن چندان مشكل نيست، كه دخار يأس شـويم، فـقط بـايد راه را درست Tموخت؛ بايد راه را از خدا آموخت. و در اينجا تعليمى است بس عظيم، و آموزشى است بس گران، از آموزگار حقايق وحيانى، و هدايتگر معالم قر آنى، تجسّم نفحات رحمانى، و تبلور ظهور سُبّوحى و سبحانى، امام هفتم حضرت موساى كاظم"اع"، كه در وصاياى بالغه زبور هشامى چنين مى فرمايد:

يا هشام! ما بَعَتَالهُ 'أَبِياءُ و زُسْلَه إلى يِبادِه، إلاَ لِـيْعْقِوُ
عنِ الشَ... 1 ــ اي هشام! خداوند رسولان خويش را بـه جـانب بــندگان

خود نفرستاد مگر براى اينكه از خداى فرا گيرند آنـجه را
فرا مى گيرند...

و اينست T آن سخن كه اسرّ عصمت، از آن T Tشكـار است، و جلوه ذات هانسان هادیه در آن نمودار. چه كسى راز بزرگی بـعثت









نفُّك).
اگر هزار فرسنگگ از بيش خود بروى گامى نرفتهایى، و اگر يك يك






 راه خدا راه اولياى خداست، يعنى (وهي معصومين"اع"، يعنى انبازان قر آن.

انسان غرق درياى ظلمات است، و هدايت او فقط در ا| كلام
 و عمل است، آن است كه دين حق را از معصوم بياموزى، و هم در

عقيده و هم در سلوك، حيزى با آن نياميزى، اگرجه از آن هيز اثر آر




 دريا رسيدى از جرعها و در دريا آميز!

آرى، بايد از خدا فراگيرى (التعقّل عن اله تعالى)، تا به خدا



 درزدهايد گـراه نيستنده.









 همجنان نامكثوف مانده، و در عين نزديكى از دسترس مـا خـارج

است|!
بدينگونه بشر را حه اذّعايى درباره پعلم ماوراء طبيعته تواند بود، جز آنجه بهعقل و فطرت خويش درباريه

 و غافل از آن، سرگرم كندن جاهن وحند تا به آبى بر سند. وای از از اين غفلت! بارى، وحى آمد، و انوره" و (ابصائره، آورد تا انسان بييند، و جون ديد بجويد، وحون جست برسد، و چورن رسيد بيابد، و چــون
 از وصول به اين نقطه انسان سرگردان استر است.

و انسان كوشيد تا خود راه را بيابد و راه را گمكرد. رو روش

 شناخت خدا و خود بردارند، و آدابى و اخلاقى برا براى خود


 حتى سرخهو ستان امريكا ـ اتفاق افتاده است، ليكن نتيجهاى داشته باشد نداشته است. نتيجه مطلوب، مطلق سير نيست كه از از رياضت

 است، راه وصول به آن نيز مقيّد است. بال و پرى كه از اينگونه رياضات و سلوكها بدست آيد، مانند

بال و هرمصنوعى است كه انسان بر خويشتن ببندد (هر چند زيبا). و اين
 نكردهاند و نميدانند هرواز جيست جلوهاى دارند، ليكن نزد آن جمع كه با بال و هر راستين هرواز كردهاند، يا پرواز كــنـدگان راسـتـين را ديدهاند و بر احوال و صيرورتهاى آنان وقوف يافتهاند، هيج اهميّتى و

جاذبهاى ندارد.
بال و هر هرواز راستين آن است كه بر تن برويد و از خود وجود
 (معصومر") (لدست مى آيد و بس. و از اينجاست كه سلوكها متفاوت



اين سخنى بود اشاره وار درباره سلوكك و تفاوت انواع آن.
 سلوكك نيز دارای موضع است، و فقط هسلوك قر انیى خالص" راكه از معصومپع" رسيده باشد مى یذيرد، نه سلوكهاى ديگر را، هیه در آن آن سلوكها و آداب و خصوصيّات و رياخات آنها حجم واردات غـير قر آنى بسيار باشد جه اندكك، زيرا دورى از هر حيز خالص به هر هر اندازه

 مو جب دوريهاى عميق و ناشناخته است ــك جـا جاى شرح آنها ايـنـجا
 تـفكيكک" كـه در مــيان آنـان سـالكان بـزرگى وجــود داشـتـهانـد، برخالصسازى سلوك تأ كيد بسيار ورزيدهاند و گفتهاند، سلوك اگر
 است، و از اينجاست كه مكاشفات در اينگونه سـالكان و مسرتاضان ناخالص است. در بيو ست بعدى نيز در اين باره سـخنانى مى آيد.

بيوست
سلوك خالص قرآنى (صيرورت قرآنى)

فطرت انسانِ اسير در كره خا كـ فطرت ثان انوى است، يعنى در


 از دركك حقاين محروم است.








 عالم جاودانها مىرساند. و زنده كردن فطرت و و احياى آلن، جـز از از

رامى كه خالت فطرت گفته است شدنى و ميسّر نيست. و راهى كه خالت فطرت گفته است همان راهى است كه پيامبر او گفته است: راه قرTن و كريم و حاملان علم قر آنى. جس انسانى كه طالب نجات خويش است، بايد علم توحيد را از قر آن و اهل قر آن بگيرد، و آداب و احكام دين رااز قرآن و اهل قرآن بياموزد، بلون هيج خلط خلط انى و امتزاجى در علم و عمل، بلكه خالص و سره، يعنى موحّد باشد به تو توحيد قر آنى، و معتقد
 با عقل خويش دريابد و درباره: آنها تعقّل كند به تعقّل قر آنى، كه اساس Tا احياى فطرت الهى است در انسان.

و T T هن ادنان عقول) ( گنجهاى ینهان در باطن Tآمى و فـرد
 بيرون آورند و Tشكار سازند و فعّالگردانند، همان مخزونات فطرت


 روىآوردن به عمل كردن به دين خداست. هر چه فـطرت زنــده تو

 شريعت آن دوبال لازم را بدست آورد، و به سوى خدا و ابديّت هرواز

كند. و اين است لاصيرورت قرآنى".
و حركت در جهت (اصيرورت قرآنى"، نياز بـه عــمل كــامل دارد، زيرا عمل بردو قسم است: كامل و ناقص. و نـتيجه هـر كــدام مناسب خود عمل است، نتيجهُ عمل كامل كامل است و نتيجهُ عــمل ناقص ناقص. در اين باره توضيحى مى آوريم : انجام دادن اعمال دينى و تكاليف شرعى دارای دو مسرحـله
( ( ) - مرحلة تالبى.
(
در مرحلة رقالبى1، انسان اعمال را با تالب (تن) خويش انجام مىدهد، و قلبخبردار نيست، و اگر حركتى بكند آلد بتبع قالب است،


 و جسم سجده است، جسسى كه روح ندارد.

در مرحلة اقلبى،، بعكس است، قالب تابع قلب است، يـعنى








 عمل ديگر.



 خدا رادوست بدارد، و سِس آنجه مىكند از آن جهت باشد كه خدا را را

دوست مىدارد، نه توجّهى به بهشت و ثواب داشته باشد نه جهنّم و و عقاب؛ نه اينكه به بهشت و و ثواب و و كرامت الخ الخروى اهميّت ندهد، يا
 به خداى متعال و دوستى خدا باشد، و اعمال قلبى و قالبى خود را براى رضاى دوست خود و خالق خود و بروردگار خود انجام دهد. و و و هون


 آنهم به طريق شرعى خالص، با توسّل به روحانيّت معصومصع".




 مورد چذيرش و عمل قرار گرفت، و بتدريج وارد جرين وريان كلّلى سلوك





 كفته آمد. از اينرو ابنسينا مى فرمايد :
 لدَرَجِتَكتَ فىالعرفان، إنْ كُنتَ مِن أَهْلِّ، ثُمْ حَلِّ الـرَّمَزَّ إِنْ
'أَطَقْتَ
ـ بدان كه سلامان متَّل خود تـو است، و أبسـال مـثل بـايـي عرفانى تو است، در صورتى كه در اين وادى وارد بـاشى؛

حال اگَر مىتوانى رمز را بگثا.

خويش، از جمله „الغُربة الغـربيّة) مـطالبى آورده است، و اس در الو الواح
عمادى) هوضوعى راگنجانيده است.
 ناخالصى در سلوكها و طريقتها، حقايقى را در تفسير رالميزانا بيان



غير تفكيكى، قسمتهايى از آن بيان را مى آورم :
در اين بُرهه از زمان (اواخر سدهُ اول و اوايل سده
دوم به بعد)، تصوّف در ميان مسلمانان ظهور كر كرد. ريشهاى



 دستيافتن به حقايق معارف، وارد شدن در ر طريقت است و آن، گونهاى رياضت به وسيلهُ احكام شريعت است برا برانى رسيدن به حقيقت. و غالب آنان از سنّى و شيعه خود را به على"ع"، منسوب مىداشتند.

سسس علاّمه اشاره مىىنتد به علل انحطاط و انحراف تصوّف تا



## آنجا كهمىگويند :

جمعى از مشايخ صوقيَه گفتند كه طريقه مـعرفت
نفس امرى است الختراعى كه صاحب شـريعت دربـاره: آن

 در ميان مسيحيان يِدا شد پِسنديد، جـنانكه فرموده است اررهبانتيتى را اختراع كردند، كه ما آن را وظيفة آ آنـان قرار

 نكردند (و آداب آن را به جاى نياوردند)، (سوره: حديد،
 امر باعث شد تا براى سلوكث آداب و رسومى ثديد آورند





 استعمال افيون و هرس يعنى "فنال" هيزى نماند.

و از اين امور كه ذكر شـد هيزهايى همينسان برجاى ماند، و در روش اهل سلوك نفوذ يافت.

نيز گفتهاند :
|"تصوّف اسلامى جريان نكرى واحد و متتجانسى

صورت ابتدايى آن در قرن دوم جنان با صورت يسرفتهُ آن

در قرن هفتم اختلان دارد، كه باشكال مى توان اين هر دو
 فكر بودايى ديده مىشود، و شايد فناء فـى الشا او از نـظريّهُ
 منصور در وحلت وجود هنان يسش میرود كه اليس فـى
 مى گويد. شايد نظريّة وحدت ور اجود او از از تفكر هندى تأثير گرفته باشد").

دكتر طه حسين مصرى مىگويد :
تصوّف يكك مذهب اسالمى خالص نيست، بـلكه
مذهبى است هندى كه نزد رواقيان و حكماء اسكـنـدرانـى


رَرفته است
مؤ لفان „تاريخ فلسفه در جهان اسلامى"، در انتقاد بر اين نظريّهٌ دكتر طهحسين مىگويند :
ما عقيدهُ دكتر طه حسين را در كتاب پٍِذْرى' ابـى

رنگك فلسفى يا اسلامى نيست، بلكه ريشُٔ آن اسلامى است


است.

روش سلوكى خالص نبود، و صددرصد از حاق متن قرَّن و اســلام


نفوذ يافت و تأثير گذاشت، ديگر آن صورت كامل و خالص قرآنى نيست. اينها حقايت دردناكت و صفحات اسفانگيزى است در تاريخ اسلام. و اينهمه نتيجهُ دور شدن و دور ماندن از معصوم است. خود را از معصوم بىنياز پنداشتند و به همه كس نيازمند شدند.

و اينجاست كه كسانى كه در پیى "اسلوك خالص قر آنى" باشند و اهميّت آن رادريافته باشند، از اين طـريقتها و سـلوكها مـى اگريزند، اگگچحه آنها رنگك عوض كرده باشند و در ميان عارفان نيز رواج يافته باشند، و Tثارى هم بر آنها مترتّب باشد. آرى، سلوكك و جزتيّات آن



ياكُميل! لا تَأْخُذْ إلآعَنّا، تَكُنْ رِنّا.

نـــيز بـــا زُرفـنـگرى هـر جــه بـيـشتر در ايـن وصـيّت امـام
مو سیىبن جعفر "ع" به هِشامبنحَكم عميق شويد :

 ادا نخواهد كرد مگر اينكه از خدا فراگرفته باشد.

و اين فراگگيى از خدا، بس از نزول قرآن و صدور اهحديث
ثَقَلين" ( كه منشورابدى هدايت آسمانى است)، همان فراگیرى از قرآن آن و معصوم»" است نه جز آن، فراگيريى خالص و بدور از تـغيير و تأويل. و راه ॥صيرورت قرآنى" منحصر به همين راه است باكـــمال



دقت و مراقبت. در اينجا سه خالصسازى و خــالصمانى ضـرورت
دارد :

1 ـ خالصسازى اعتقادات (مبانى جهانبينى ايمانى).
r - r خالصسازى سلوكك (آداب حركت قلبى).

 و اوهام وتصوّرات را شكافت، و در درياى خروشان وران تعقّل صـحيح قر آنى، و اعمال صالح دينى، با قطبنماى فطرت و و بادبان هدايت ريش ري رفت تا به ساحل (اصيرورت قرآنى" رسيد.





را به جدايى عملى و سلوكى نيز مى كشاند، و مى مرود تا بريرسد :
شـب تار است و ره وادى ايمن در بيش
آتش طور كجا، موعد ديدار كجاست؟
عقل ديوانه شدّ، آن سلسلهُ مشكين كو
دل زماگوشه گرفت ابروى دلداركجاست؟
و سِس در آويختن در دامان توسّلاتىگران، و اشکـباران ريگـهاى مسجد سهله( كه اشارهاى دراين باره، در زيستنامهُ ميرزا، از آيـةاله محسنى ملايرى نقل شد)، تا طلوع نيّر سعادت و بروز فرخندهُ رسيدن
 آرى :

$$
\begin{aligned}
& \text { هر كه در مطلع خورشيد نشيند، هرگز } \\
& \text { دل به ماهى ندهد تا چه رسد مصباحى } \\
& \text { علم قرآن نتوان جست زكس جز معصوم } \\
& \text { چون گشايند درى، بیمدد مفتاحى؟ } \\
& \text { بحر علم ازليّ و ظلمات افكار } \\
& \text { غرق گشتى، جو نرنتى زيى ملاّحى و ارِى } \\
& \text { زنده كن نطرت خود راو به قرآن روآر } \\
& \text { گر فتوحى طلبى، رو بطلب فتّاحى }
\end{aligned}
$$

## *

و در عصر غيبت كبرى، حصول تشرّف برایى برخـى حـتمى






 واضح است). و در اين باره مىنگريم كه عالم جامع، ملامحسن فيض كاشانى (م: 11 • ات) هنين مىفرمايد :









ــمصصود از هروح، در اينجا، همان است كه انسان با
 درباره حقيقت آن خردمندان درحيرتند. آنجه از احاديث
 شـبحى است مـشاللى، داراى هــمان شكـل و شـــمايل بــلـن. مستألّهان نـيز از راه مـجاهدات (ريـاضاتِ) خـودا همينگونه معرفى كردهاند، و محقّقان (از الهيّن)، حـقيقت روح را در حال مشاهده همينسان ديدهاند. بنابراين، روح نها ماذّى خالص است نه دجزّد كامل، بلكه دارايى كيفيتى است بينابين، و بـرزخـى است مـيان مـوجودات جـهان مـادّى و موجودات جـهان مـجزّد، و خـود از مـلكوت استـ البـته
 برتر از اين روح، كـه آن مـجرّد كـامل و جـبروتى (فـوق ملكوتى) خالص است. ָس بر پايةٔ اين اصول و واقعيّات است كه بدينغونه مـيرزاى
 خاص معارف ترآنى و حديثى حقايق بسيارى را باز مىگويد، و بـا اينكه در عصر غيبت كبرى زندگى مىكرده است، در عرضهُ معارف اهل بيتصع"، مانند اصـساب خـاص مـعارفى مـعصومينهع" جـلـوه مىكند، و علوم معارفى خويش را تا مىتواند ســره و خــالص قــرار مىدهد؛ و به تعبير خود آقايان عرفا، متحقّق مى شُود به آيْ كريمهُ هومنا

Tاتا كُمُ الرّسولُ فَخُذُوه...|.
هس سير بايد طبت سيرهٌ بيامبر اكرملص" و تعاليم اوصياى او باشد، تا نتيجهُ آنرسيدن به معرفتى باشد مطابق حقايق معارفى آنان. سخنى كه درباره ميرزای اصفهانى گفته شده است، و در پيوست بعد، از حاج شيخ عبدالله نورانى نقل خواهيم كرد، از اين بابـت است، يعنى معارف خالص و سلوكك خالص باعث شده است تا ايشان به مراحل بالايى از علم به حقايق و تحقّق به آن علم برسند.

و واقع اين است كه بايد به همهُ بزرگان اهل كمال، بويرُه آنان كه خود فقيه نيز بودهاند، به ديدهُ احترام نگريست. و اينجانب برایى


 آنان عظمتى ويرُه قائل است، ليكن هنگامى كه به سيّد موسى زرآبادى قزوينى، و ميرزا مهدى اصفهانى خراسانى، و شـيخ مسـجتبى قـزوينى
 حق آنان پيداكرده است، و مىینگرد كه آنان به چه قلّهانى رسيدند در
 از مقام „ولايت|"، در حسرتى عميق غرت مى شود، و از بـىنصيبى و نالايقى خود رنجها مىبرد،

اميد است از آنان كه طاعت كنند كه بى اطاعتان را شفاعت كنند.

## ييوست " <br> استاد استادان





 خود را در تاريخ نكر و انديشه و عقايد اسلامى و و دناعيّات ترات آنـى









ميرزاى اصفهانى مىافزايم كه بيقين سودمند تواند بود. و هون ايـن مطالب كه آورده مى شود همه مستند است، نويسندگان و محقّقان و مورّخان، شرح زندگانى و شناساندن شخْصيّت اين بزرگان را با اين مستندات تدوين خواهند كرد.

آثار ميرزاى اصـفهانى خـراسـانى و شــيخ مـجتبى قـزوينى خراسانى، همانند است باكتاب راصول فلسفه و روش رئاليسمه، علاّمة طباطبائى، كه با چجهار جلد حواشى و توضيحات و تـعليقات شــهيد مطهّرى معناى خود را بازيافت، و جاطى خود را باز كرد. در عـرضة علمى اين آثار، نخست بايد مقدّمهاى نوشته شود و اساس مكتب ور آنان شناسانده گردد، و نقطههايى از مذاتها و نظرهاى عـلمى و مـعارفى ايشان كه مستند به حقايت وحى و اخبار است و براى برخى از اذهان
 يذيرفتهاند، مورد تشريح تـرار گـيرد، آنگــاه بـه تـنظيم المسقدّمات تمهيدىه، و تبيين (امقدّمات مطويّهه، و تكميل „استناداته، و مقايسه
 حقايق بيانات آنان به شرح و تبيين درآيد. اينكك چند اظهار نظر ' درباره ميرزاى اصـفهانى و مـقامات

علمى او :






 سزاوار تكريم نيست.
 هنگامى كه ميرزای اصفهانى ــدر مشهد ـ بيمار مى شود و برای معالجه به تهران مى آيد، نامهاى برایى ايشان مىنويسند، و در ضمن آن نا نامه

جنين مى
اميدوارم كسالت جزئى باشد و تا بحال رفع شده،




غيرهم از محضر شريف استفاده نمايند، و همه گونه بـهره بيرند، فإنّه مُجيبُ الدَّعوات...

مى
از اساتيد آن زمان، مرحوم ميرزای اصفهانى بـوده،




 فضلاى مشهد به درس مرحوم ميرزاى اصفهانى مـىرفتندر



 نوشتهاند. و مذاق همةٔ اينها هم همان مذاق اقير مانى ایى اصفهانى

و ما عصرها را با ميرزای نوتانى مىرفتيم به ايـوان حصيربانها -ايوانى در ضلع شمال غربى مسجد (گوهرشاد)
 و آنجا بين من و ايشان بر سر نصاحت و بلاغت در ترآ
 را يش ايشان برديم. تا Tا فت وقت سابقهاى با ايشان نداشتم،
 نموده احواليرسى مىیردندا يا يا مطلبى طرح مى مكردند و و ما



 مى مىردند... در منزل خود ايشـان درس بـود. در اهمـدرسهُ
 مشهل، مثل آقاشيخ هاشم تزوينى، و حــاج شــيخ مـجتبى تزوينى - ديگر از اينها كه بالاتر نداشتيم - و بـعـد از از آنـها كسانى مشل حاج شيخ محمود حلبى، و ميرزای نــو قانى، و
 ميرزاى اصفهانى بودند، و همه در برابر او تسليم بودند. ايشان با فلسفه مخالف بود، و همئ اينها را الز فلسفه
برگرداند. مردى بسيار با تقوى و شريف و دانشـمند بـودرد







نه؟ اگگر من بد فهميدهام مراراهنمايى كنيد، و مطلب بزركان

 صحيح علمى، و با استفاده از احاديث و و رواياتي كـي كه از ائمّه رسيده ـكه با فلسفه مخالفت كردهانــد ـ ـ آن مـطلب را را رد میىرد...
(
معارف ترآنى، و موقعيّت آيةالش ميرزاى مهدى اصـفهانى، ايـنـغونه
مىگويد :

ما نيز در جامعهُ خود حنين طرز تـفكّرى [عـرضه

 مهدى اصفهانى است. در گذشته من با تلامذهُ بسيار با فضـل

 معرفت و جهانينى و طرز تفكّك كلامى در اسلام را را منكر انـر



 مىیردند. ${ }^{\text {می }}$
(F) ـ عالم فاضل، استاد دكتر سيدجواد مصطفوى خراســانى


 Y
(م: ג־ّاش)، صاحب آثار گرانقدر متعدّد، از جمله رالكاشف عن



ياد مىكند، و از جمله هنين مى گويد :
... بإيد بغويم كه هؤتس واتعى حوزه'، مرحـوم
ميرزا مهدى اصفهانى بـودند. بسـيارى از عـلما بـا فثــار و خفقان دوران رضاخان روحيّهشان ضعيف شده بود و كارى به اين كارها نــداشـتند. مـيرزای اصــفهانى... بـين ســالهانى

 تلريس ايشان در منزلشان هم جلوگيرى كرده بودند


 مــدارس خـوب مشـهـد بـه شــمار مـى Tمد. در آن زمــان

 مدرسة نوّاب بود، آنـهم بـواسـطة ايـنكه مـتولّى بـه آنـها








 مشهل سهم داشتهاند.

مىرسيد. مرحوم ميرزا على اكبر نوقانى خود، هـم مـؤلّف






 و جـاعت كه در اطراف و اكناف ايران [و خـارج ايـرانـ]

 بيايد درس بخوانيد. خود او و شاكردانـرانش اين تشـويق و ترغيب رااز وظايف شرعى خود مىدانستند...
آنجه مسلّم است مرحوم ميرزا مكبتى داشتند كه به


 هستد: آقاشيخ محمود حلبى، بنده و آقاى مدرّس رضوى انري









1. يعنى موضوع ميرزاى اصفهانى و تحوّلى كه در مشهد به وسبلة ايشان بديد مى آيد.

مجتبى قزويني فلسفه خوانده، آقاميرزا جواد آقاى فـلسفه-
خوانده، Tقاى شيخ غلامحسين '، و همة اين انـراد فـلس انسفهـ

 نمىكردند. اين آقايان خواب ديدن، و نقل از ديعــرانـ، و و

 محمود مى گفتند، آقاى فروزانفر يرسيد كه اين اين مكتب چهـ بوده؟ آقاى ميرزا مهدى اصفهانى در مشهد بودندا و شنيدم
 Y. از ايشان مانده يا نمانده؟ آقاى آقاشيخ محمود
 حضور داشتند ياسخ دادند كه: ابتدا ايشان [يعنى ميرزاى اصفهانى] شاگرد ميرزاى نائينى بودهاند، و تصديق اجتهاد از ميرزاى نائينى و آتـاى سيّد ابوالحسن اصفهانى داشتند و به مشهد آمدند. ما ما هم از از اوّلى كه منطق خوانديم تا اين زمـان




(1. آتاى دكتر محمد باقر نور راللّهيان، كه از كسانى هستند كه مـحضر ميرزاى اصـنهانى را دركـ







به درسشان نرنتيم، بعد ديديم همةٔ اساتيد، كسـانى كـه در حوزه́ مشهدِ آن زمان اگكر بگوييم •Y نفر بودنده از از ايـن


 كفائى، مدرسى بود جداگاكنه، ولى او هم بـ با ايشان مخالفت
 بماند و مكتب ايشان را قبول نكند. اين جور بود...
 اصالة الماهوى. اين در خود فلاسفه هم هست، يكى اليكى اصالة الة الوجودى مىشود و آن ديگرى اصالة الماهوى. اختلافات




 در مقالهاى نوشتم كه نسبت به كيفيّت علم خدا، با ب نقل شده است كه اين علم به هه نحو نحو است. يك




 نيست كه ماكتاب يك فيلسوف را محور قرار داده و و آن را را
 آقا تأسيس كرده قالبگيرى كنيم، بايد فلسفه هـم اجـتهاردى

باشد...
( ه) - عالم فاضل، استاد حاج شيّخ محمدكاظم مديرشانهحى
مىگويد :
... مرحوم آيةالش آميرزا مـهدى اصـفهانى، كـه از . مجتهدين وارسته و زهّاد مشهد بودند، و شاگردان بزرگیى
تربيت كردند...
... ديگـر از اسـاتيد فـقه و اصــول (خـارج) بـنـده
بترتيب، مرحوم حـاج شــين مـجتبى قـزوينى است، كـــهـ از از
 [نزد ايشان]، يكك دوره اصول، بر مبناى مرحوم نـائينى، و نظرات اسـتاد حـاج شـيخ، يـعنى مـرحـوم آمـيرزا مـهـدى اصفهانى، و نيز مبحتى از فقه خارج را ديديم.
(7) ـ عالم فاضل، استاد حاج شيخ محمد واعظزادهُ خراسانى

مىگويد :
يكى ديگر از مــرّسين فـقه و اصـول و مـعارن،
 دورهء اوّل درسى مرحوم نائينى بـود... يكك ســال از از درس اصـ معارن مرحوم ميرزاى مهدى اصفهانى، و نيز يك در دور دور از از
 قزوينى استفاده كردهام.「"
(V) (V) حجّةالاسلام، حاج شيخ عبدالله نورانى، درباره́ حوزه:



و دوّم (فروردين - تيرماه rV اش)، ص Y Y و r-r.

علميّهُ مشهد مقدس، مىگويد :




 برخى اظهار مىدارند كه از جهت مبادى اخلاق، از از مرحوم




 مرحوم آقاشيخ كاظم دامغانى و مرحوم شيخ هاشم مدرّس قزوينى به تدريس مشنول بودند.





ائةّ طاهرين"ع،، مورد تأكيد قرار مىدادند.
( ( ) ـ استاد دكتر احمد مهدوى دامغانى مىگويد :

حجرهٔ فوقانى، قسمت جنوب شرقي

 (فوقالعاده). Y. يعنى دكتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى.

مكتب تفكيك

راشد و بعضى علما در آنجا بود. و يكى از مفاخر خراسان،

 رضوانالله عليه ـ عصرها در آن حـجره جلوس مىفرمودند. .... و معارن اسلامى، نه معارن اسلامى مسصطلع
امروزى، بلكه آن مقدار معارف لطيفهاى است كه منبعث و
 صلواتالله عليهم اجمعين ـاست، آ آن ايّام در مشهل منحصر بود به مرحوم آيةاله حاج ميرزا مهدى اصفهانى...

## |f 1 بيوست

كلسفه و شيخ استاد

حضرت شـيخ استاد (حاج شيخ مجتبى قزوينى خـراســنـانى -



 و يسش از آن در قزوين، در خدمت حضرت سيّد موسى زرآبادى ( كه استادان ايشان رادر فلسفه و عرفان ياد كردهايم).

بزرگى چون حضرت سيّد موسى زرآبادى رسيده بود، از جوانى رياضات شرعى و سلوكك روحى قر آنى شده مطالب را بصورتى عميق دريافته بود، و مورد تأمّل مستقل قرار داده بودد، و به درست و ونا ونادرست آرا و اقوال يىى برده بود. سالهاى دراز تحصيل فلسفه و عرفان نـزد استادان را خود اينخنين ياد كرده است: پداعى بس از سالها تحصيل
 جَگُنگى بيشتر روشن گرديد.

فلسفه و عرفان برخود واجب ديدم....'.
و بدينگونه حضرت شيخ استاد، خود، استاد مسلّم فلسفهگشت،
آنهم فلسفة اجتهادى و انتقادى؛ و سالهاى سال در حوزة: خــراسـان

 آمو ختند:
( ( ) ـ حجّةالاسلام، دكتر سيّد جواد مصطفوى :
॥ شرح تجريدهر علاّمه را يهلوى مرحوم آقـا شــين
مجتبى تزوينى، كه (پجامع المعقول و المنقول"، بود خواندمه
 فراگرفتم.
(Y) ـ استاد شيّ محمد واعظزاده خراسانى، در مقام ذكـر

استادان خويش :
در سطح، مرحوم حاج ميرزا احمد مدرّس، و حاج
شيخ كاظم دامغانى، و حاج شيخ هاشُم تزوينى، و حاج شيخ

حاج شيخ مجتبى تزوينى؛ در دروس خارج، عمدتاً، مرحوم
حاج شيخ هاشم تزوينى، و بطور هراكنده، درسهاي آية آية الش



درس خارج اصول مرحوم حاج شيخ مجتبى قزوينى استفاده

كردهام'
ايشان همجنان در شمار (مدرّسين عمده: للسفه در Tا زمانهه،
از حاج شيخ استاد نام مىبرند.


ادرس معارفه كه تعبير مىكنند، مقصود اين نيست كه درباره هر مسـله و موضوعى از مسـائل و مـوضوعات مـعارفى (مـبدنى و
 و يروندهُ موضوع مورد سخن بسته شود. شيخ استاد در درس معارف
 تضا و تدر، جبر و تفويض، دعان، وحى، معاد و...)/كه مطرح مى مركردند،
 علمى Tن را بيان مىنمودند، و با مبناى ترآنى در مستُله مقايسهاى بعمل مى آوردند، و يس از روشنشدن فرق سه مبنيّ، به توضيح و تشريح







 حنين احوالى ـگاه ــبا ياد سيماى متحقِّقِ بالفكر والذّ كر شيخ استاد

$$
\begin{aligned}
& \text { روح بزرگی او را مخاطب قرار داده زمزمه مىكنم: } \\
& \text { از رهگذر خا كك سر كوى شما بـود } \\
& \text { هر نافه كه در دست نسيم سحر افتاد } \\
& \text { (r) ـ استاد حاج شيخ محمدكاظم شانهیى : }
\end{aligned}
$$

ديگر از اساتيد فقه و اصول (خارج) بنده، بترتيب،
مرحوم حاج شيخ مجتبى قزوينى است، كه از علماى وارسته



 بزرگوار گذراندم. اوّل مرحوم حاج شيخ مجتبى قزوينى، كه ذكر خيرش گذشت، و در فلسفه از شاگر گردان مرحوم آقا
 اشارات) خواجه نصير الدّين طوسى، و مقدارى از (اشـرح
 الهيّات بالمعنى الاعم ـرا خواندم....
(F) ـ حجّةالاسلام، حاج شيخ عبداله نورانى :

فرد ديعرى كه از اسـاتيد فـلسفه و فــه و اصـول
بشمار مىرفت، مرحوم شيخ مجتبى قزوينى بود، كه بـراى

 كه كتب فلسفى تدريس مىكردند و فلسفه مشّاء و اشـراق
 بيذيرند و يا آنها را وحى منتل بدانند، امّا معتقد بودند كه
بايد با فلسفه آشنا بود....

روزگار تدريس مرحوم شيح استاد، در حوزهْ عـظيم عــلمى
 از شهريور • • فضلا و افاضل بود، و مدرّسـانى بسـيار زبــده و مــمتاز، مــدرسها و




 مربّى بزرگّ و معلّم بزرگوار بو دهاند و هستند.

## 10 10

قصيدة مينــــــيّهـ

بس از اشارهاى كه در بيوست يسش به مقام بلند حضرت شيخ
استاد در تعليم و تدريس گذشت و زار زحمات گرانى




 حضور وى بهر ممند گثشت.





 نزديك شده است كه اهل فن بدان توجّه خواهند اهن كرد. البته جند نكتهـ،

از اسرار شناخت و شهود نفس و مراحل صيرورتى آن، در اين قصيده،

است، و اينجانب بعنوان پاسخ به سؤال حضرت شينخالرّنيّس به آنها
اشاره كرده است.

دوست دارم اين تصيدهُ فلسفى و حِكْمى و مـعـارنى و و نـفـن

ترار دهم:

و مَسارِحُ الدَّهناءِ وَشْيُ الأَّْْعُعِعِ
بَّذارِفٍ وَ كَفَتْ على أَطْلاِلِا و كَفْتْ شُهو داً للغَرامِ المُوجِعِ

دَمْ، دَمْ، سَهَرْ، بِعْادُ، لَهْفَةْ
فى طولِ ما طَلْبُوا و هَرِلِ التَصْرَعِع
مِن كُلِّ ذيَى وَجْدٍ يُنَوِّبُ أَسْى
بُعُدُ المَنَالِ و قُربُ رَبْوَةِ لَعْلَعِ
فَتَحَنُّوا، وَنَبُوا وجَدُّوا وَابْتَلَوا
بَّطائبٍ تَقْضى علَّى المُمْتَنْجِحِ

ظِ إذا أَتَّ مِن دُونِ أَيَّ تَّفَيُّعِ
غَرَبْتْ شُموسُ السّالفاتِ بحسرةٍ
والقومُ صَرْعَيْ حولَ ذاكِ المَطْلُعِ

# يَ يَ لَهْهُمْ لم يَظْفَرُوا بِلِقَاءةٍ 

 مَعْ ذلكَ الشَّغَفِ الدَّوُوبِبِ المُدْقِقِع















بل أَنتَ ما تَهْبُ إليه و ؤَنت


$$
\begin{aligned}
& \text { و وِن العجبِ طِلِّبُ نكرِّ فاحِصٍ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { و ملِ الضّياءٌ يَكونُ يُوماً فاحِصاً } \\
& \text { عن ضونهِ يِن غيرِ ذاتِ تَشَعْعُعِ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { و تَوَنَّ صاحِيةَ اللّيلّى ضارِياً }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وَاعْزُلْ ََلابِسَ تَعْتر يكَ فَإنَّها } \\
& \text { صُوَرْ يُسَوِّلُها رُسومُ المَرْبِعِ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تَرْجُوْهُ دُوْمَاًَ فَاجْتَهِّْ و تَتَبِّعِ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فَالْحَ فَّ فيها كُلُّ مْاهُوْ كامِنْ } \\
& \text { مِن سِرِّ ضضَرْبَِ لأزِّبه، فَافْهْمَ وَعِّ }
\end{aligned}
$$

## يوست 17 <br> سلوك و شيخ استاد





 روش رياضات شرعيّه معتقد بود، و در طيّ طريت رعانيّ رعايتهايى رالازم مى شمرد، كه خود حديثى ديگر است.

در ميان بزركان اهل سلوك عركانىانى، مراحلى و و مراتبى وجود










.(قヶA)




q- هـ امفتاح غيب الجمع والوجود1، از صدرالدّين تونيوى (م:
.

- ا- امصباح الأُنس (شرح مفتاح الغيب)1، از محمدبن حمزه

فنارى (م:






منازل را مى شمرد و به شرح آنها مى بردازد.

صد منزل رادر زير ده عنوان (بدايات، ابـواب، مـعامكاتات،
 قرار مىدهند، و برای هر يكك از از اين مراحل دهركانه ده مرحلة فرعى

قائل مى شوند كه مجموع آنها صد مرحله و صد ميدان مسى شود كـه سالكك بايد آنها راطى كند و باگذشتن از يكى به ديگرى برسد. شرح مغصّل اين مراحل و منازل در الشرح منازل السّائرينلها و شرح مختصر
 - جگونگیى سير ازمرحلهاى و وصول به مرحلهای - بر مبانى عرفانى بيان گشته است.

برخى ديگر از بزرگان، اين مراحل را F F تا دانستهاند. و برخى


 را، با حغظ حساب دقيق آنهاطى كند، بلكه پس از زسحماتى و رياضاتى و ساليانى دركك خلدمت استادان، و توجّه به مراحل مهم سير، و اراده و كوشايى، واجد نتا يجى مى شود، و به سهردن مراحلى كامياب مىگرديد. در سلوكك شرعى، حركت در جهت تصفية جسم و روح است، و تداركك مافات، باعمل به احكام شرع، و تأدّب يافتن به آداب شرع، و داشتن عقايد حقّه شرعى. و اساس آن ـ بتقريرى ـ از اين قرار است:

ـ أخلاص در تو حيد.
ـ صدق در توسّل (توجّه تام به روحانيّت معصوم"|").
ـ خلوص در اعمال.
ـ حضور قلب كلّى (تركك غفلت كلى).
ـ م مراقبةُ مستمرّ.

- تركك ظلم (حه ظلم به نفس و حهه به غير، كه هـر مــع

بگونهاى ظلم است، يا به نفس يا به غير)، براى رسيدن بـه عـــله، از جمله، در جهت احقاق حقوق محرومان.

- رسيدن به تقوى از راه عدالت (إْعْدِلُوا هُو أَفْرَبُ لِلَّقَوىن).
- بهرهمندى از هدايت خاصّ ترآنى (هُّى لِلِمّقين).

و وجون از راه عدالت نفسى و سلوكى، فردى و واجتماعى، در حق
 ترآنى مى وسود. و بدون هدايت ترآنى، هيج توفيقى و وصولى نيست.







 از نظر عمق و معنويّت و نتيجه، قابل مقايسه با هِّج سلوكى نيست.
و در اين مقام به نقل حديثى از حضرت امام جعفر صادقاع"،
تبرّ ك مى موييم :







ـ خلوت گزين خداجو، در يـناه خـداى جـاى دارد و در

حفاظت او قرار مىىگيرد. خوشا به حال كسي كه در نهان و آشكار با خلا و به ياد خلاست. سـالكك راه خخـلا ده هـيز
لازم دارد:

ا ـ شناختن حت و بـاطل (تـا داراى عــقايل حـت و
صسحي باشل و تكاليف تخود را بلرستى انبام دهل).
Y Y دوستى فقر (ساده زيستى).
ץ- زنلكى زاهلدانه و تحمّل ستختيهاى آن.
FF استفادهٌ روحیى و روحانى از خلوت (فرصتها و
تنهايِها، براي عبادت و ذكر خلا و انس با خدا).
هـ فكركردن در عاقبت امور و هايان كار (از جمله
مرگك و احوال هس از مرگ̋).
ــ توجه به قصور خود در عبادت.
كو شُ بسيار در عبادت V
^ـ تركك عبج و خودبينى (و مغرور نگششـتن بـه
تو فيقهايی كه نصيبش مىگردد).
هـ هر چهه بيشتر ذكو خلداكردن و به ياد خلا بودن
و تركك غفلت از خلدا، زيرا غفلت و فواموش كـردن خــلـا دام شيطان است، و سر آغـاز هـر گکر نتارى است، و هــمهٔ ححجابها ميان بنده و خلدا از آن است.

- اـ دور كردن هر جه در وقت (توجّه و عبادت) لازم ندارد از خود (تا مشغله فكرى نياورد6 و او را از توجّه به امر مهم كه توجّه به خلا و سهردن اين راه مهم است باز

ندارد).

و اين حـي ين هود دستورى كامل اسـت. و الْتّه ذكر اهسلوكـ
شُرعى"ه در كنار سلوكهای ديگر به اين معنى نيسـت كه آن سلوكها و مراحل آنها همیگی مطابت شرع نيسـت، نه6 ولى در هر حال دو سلوكك


عارفانهه، و ديگرى \اسلوكك متشرّعانهه. و كسى كه در مراحل سلوك وارد باشد، يا با واردان در اين مراحل برخورد داشته باشد، تفاوتها را در مىيابد، و دو سنخ تقيّد و تعبّد مىبيند، كه در هحيزها هايى مشتركند و و در حيزهايى متفاوت؛ صرفنظر از تفاوت عمده در ديدهاى اعتقادى،

در توحيد و...
در مورد برخى از سلوكهای صوفى و عرفانى مى توان گفت كه
 بيش از اسلام و مانند آن، نفوذ كرده است و امورى و آدابى ـاز از جمله در حركات و اعمال فكرى و قلبى - وارد شــده است كـهـ السـلوك

 nآداب گُنوسى"، يا "ارياضات هندى"، يا "اروشهاى يوگايى")، و در
 درآورده است. البته اين موضوع و تشخيص موارد آن دفيق است. در

 كرامات مستند است به (اسلوك شرعى") و خوارق عادات به السلوكك صناعى"، و فرق گذاشتن ميان اين دو بسيار حسّاس است و براى همه
 نمط دهم اشاشارات)، درباره́ صدور امر خارق عادت (امر غير عادى و غير ممكن براى ديگران) از عــارفان و مشـاهدهُ ايسن امـور از آنـانـان
 آن را به جهتى الهى منسوب نمىدارد، براى اشاره به وجـود هــمين حقيقت است يعنى |"سلوك صناعى". و شرح اين سخن را مـجالى ديعر

مكتب تفكيك

و اين بود كه بزرگانى چونان سيّد موسى زرآبادى و ميرزاى
 گونا گون Tن T Tگاه گشتند و T $T$ آاه بودند ـبه ظرافت آن بیى بردند و بر


 آوردند (مانند ميرزاى اصفهانى).




 رسيده است هم شريعت است و هم طريقت است و هم مــوصل بـه


 نيز بسيار مهم و عميق و سازنده است، و اكنون و در اين پيوستهاى
 توجّهات، به همين اشاره به اصل مطلب توجّه بيابند.
|. نيز ييوست || و Y I ديده شود.


 در (اطرائق") و مجعول بودن اينگونه احاديث بخوابى نهميده مى شود.

از اينرو، علّت گحستن مرحـوم مـيرزاى اصـفهانى از روش




 و ا(انعطافه، به سوى سلوك خالص شرعى و رياضات شرعيّه وارده.






شده، و باكيفيّتى علمى و مناسب، نشر نيافته است.






 اسرار داشت، و بسيارى از آنها نيز مكتوم ماند، احو احوال وال و كراماتى از از

ايشان ديده شد؛ آرى :
 باغ در باغ، گل، از هر نفس بی بيدا بود

بير ما در يى صدقان قناعت مىزيست
بىنشان، همدم آن بير خرد، عنفا بود



بخواهد.

TY يوست لنــــــاى در علم

در اينجا مى خواهم اشارهاى ديگر بياورم دربارة: احوال استاد بزرگوار، آيةاله حاج شيخ ماشم قزوينى، كه در وارستگىى از خــلق سرآمد بود و در ثيوستگىى به خالق نمونه. اين مربّى گرانقدر، صبحهاى زود _ آنهم در زمستانهاى سرد مشهد - بییاده براه مى افـتاد، و بـرایى تدريس حاضر میى شد، در مدرس مدرسهُ نوّاب، بـر روى فـرشهـهـاى حصيرى مندرس، بىىوسيلة گرمكن... و در عين حال با جه عـلاقه و نشاطى درس مىگگت و اداى تكليف مىكرد، و به هرورش طـلاّب
 مى شدند: خارج اصول، سطح كفايه، مكاسب، رسانل...

اينجانب نيز سالهايى جند، از درس اصول و فـقه Tن اسـتاد (سطع و خارج) استفاده كردم. در بيان كردن مطالب علمى و عميق، با روانى و سلاست، نمونه بود. گويى كلمات و جملات مانند جويبارى نرم و تند از دهان او سيلان مىيافت. قامت رسا و هـيكل درشت و و و و هحهرة پرهيبت و نگاه بسيار نافذش مانع از آن نبود، كه انسان بـا او احساس بيو ستگى كند، و قلب خود را از محبت او سرشار بيند. تصوّر

مىكنم ما طلبهها را خيلى دوست مىداشت، جون ما طلبهها نيز او را خيلى دوست مىداشتيم. بجز لحظاتى كه درس مـى گفت، سحـوت


به تأمّل وا مى واشت و و به عمقها مىبرد.
شبى از شبهاى ماه رمضان (سال اسץاش ش)، با دانشممند فاضل جناب آقاى محمد باقر بهبودى ــكه ايشان نيز از مستفيدان آن حضرت
 هردهایى كم بها، و فوقالعاده تميز... در آن شب مط مطالبى مطرح شد. و و از جمله ايشان از هيشر فت كار نهضت ملّى كردن صنعت نفت پرسيد، كه مسئله روز بود. اين مردان بزرگك چجنان نبودند كه سر در لا كك خويش
 تكاليف اجتماعى نيز حضور فغّال داشتند، از جمله در اپقيام مسجد

 سابق) بسترى شد. روزى باز باتفاق آقاى بهبودى برایى عيادت ايشان
 معلوم شد همان ساعت مرخص شده است، و براى خــداحـافظى بـا هرستاران به Tاخر سالن رفته است. به سراغ او رفتيم. ديديم در آخر

 التماس دعا مىگويند. آن حالت روحانى ما را بسيار تحت تأثير قرار داد؛ همحنين حسن ادب و اخلاق اجتماعى او كه براى حقشناسى و تشكّ از زحمات كاركنان بيمارستان و هرستاران به نزد آنان رفته بود و و باكمال ادب و انسانيّت به خداحافظى با آنان يرداخته بـنه بود. گاه كه مرحوم آقاى حاج سيّد ابو الحسن حافظيان، سه - چهار

تن از عالمان و مدرّسانى راكه با آنان دوست بود، براي ناهار در منزل

 در آن مجلس خصوصى و روحانى حضور مى يافت، و از اين سوى و آن سوى، سخخنانى مناسب و مفيد، با بيان شير ين خويش مي ريكفت...



 باره جويا شدم. دستش را بـه طـه


 مسلّحانه با بسر وى نيز، برای دفاع از دين و وريوبيدن ظالمين، موافق باشد.






 تدريس و تربيت و عزّت نفس و مناعت و اداى تكليف و حريّت، آيا

و قدرت رو حى وى سرحشمه مىگرفت.

جيز ديگرى از امور جهان نظرش را جلب مىكند يا نه؟
و يكى از احوال بسيار زُرف او در طلب علم، وانعـي







 كردند. استاد دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى نيز واقي واقعه را با واسِسطه





هم در آن ايتام كه استاد ما، مرحـوم آيتالشَ حـا شيخ هـاشم تزوينى درگـنشت 「، بـمناسبت بـز رگداشاشت

بو دند.


 اش~FF.



خاطره́ مرحوم آيتالش بروجردى، مـجلسى در دارالفـنون تهران برگزار شد. در آن مجلس شادروان استاد جلالدالدّين همائى سخنرانى كرد. سخخان استاد همائى از راديوى ايرايران
 بودند براى من حنين نقل كردند، و به تواتر شنيدم كه استاد

 سنّت علماى حدِيث است، روايتى را از بِيامبر نقل كـرد و و بـعد بــر سـر سـخن رفت؛ از شـيوهٔ تـحصيلات قـدما و و دشواريهايى كه بر سر راه ايشان بود ياد كـرد د. در آن مـيـان

مدارس قديم آورد كه:

اردر اصفهان، به سال مُجاعه، كه يكى از از آن (اقحطْ





 لنّات حاصل از كسب معرفت بوديم كه گويى در ريرامون

 مى آورديم و روزى را به شب...

 حالش دگرگون شد و تـتـنّجى بــه او دست داد و و بـيهوش
 دردى ندارد، در كمال سلامت و نشاط جوانى است. دردش

گرسنگى است كه آن را از من نيز ثنهان مىكند. بناجار، با









 سدّجوع كرد.
ااز تيِس جستجوى بسيار و نـوميدى، نـاگَهان، در

 خيل گرسنگان شهر آن را نديده بود. آن جند آند برگى كاهو گَل آلود را، همچجون مائدهاى بهشتى كه از آس آسمان فـرود
 خود را به كنار آن دوست رساندم، همـجنان بيهوش افر افتـاده
 است. از آثار حيات نفسى هنوز باقى است كـه بـدشوارى



 مى تردد.
"هاهنوز آن جند برگث كاهو به بايان نرسيده بود كه
اندكك اندك حشمانش باز شــد، و بـا لبـخندى كـه در آن آن

شكرها بود و شكايتى نه، برخـاست، نشست، و بـيدرنگ؛










 يافت، حنانكه گويى هيج واقعایى در ميان نبوده است".
 همائى براى من نقل كردند حنين گفتتد كه او در در دنبالئ اين داستان يادآور شد كه آن دوست، طلبهاى بود به نا نام راشيخ

 استاد همائى آن راه با دقايق و تفاصيل تمام ـ آنگـــونه كـهـ شيؤ سـخن گـفتن آن بـزرگث بـود ـ ــــقل كـرده است...



$$
\begin{aligned}
& \text { غيب را ابريٌّ و آبى ديگِر است } \\
& \text { آسمـان و آفتـابـى ديگــر است }
\end{aligned}
$$

## |1

كلسفه، حدف يا تفكيك (موضعكيريها)

در اين روزگار كه ما زندگى مىكنيم (اوايل سـدهُ بـانزدهم
 (افلسفهُ اسلامى" وجود دارد، يا برخیى وجود دارد و برخى را مىتوان در نظر گرفت، از اين قرار :

ا- موضعگيرى انكار.
Y -
r-

هـ هو موغعيرى نفى اينهمانى.
ף-
V V
ـ 1 - موضعگیيرى حضور ناريخى.
 194F
9- ا موضعگيرى فلسفهُ يويا.

اينكك درباره́ هر يك از اين موضعگيريهاى دهگانه توضيح
مختصرى مى آوريم :

> موضعكيرى اوّل : انكار

 ندارند، و آنجه به نام فلسفه دارند و عرضه مى مكنتد از ملّتها و تمدّنهاى
 است، و نهايت كارى كه آنان انجام دادهاند، شـرح و تـفسير هـمان فلسفههاى قديم است. اين نظريّه برخى از از دانشا


ايـن نـظريّه مـردود است. در ايـن بـاره، در بـحثِ ॥فــلسفه
 اسلامى واقعيّتى است كه جاى انكار ندارد. و واقع اين است كه آنى آنحه بو سيلهُ متفكّران اسلامى از كِنْدى تا صدرالمتألّهين شيرازى تار تكميل شد و تدوين يافت، با آنحه بر مسلمين از تمدّنهاى ديگر وارد شد شد متفا است. فلسفء اقدمين در فضاى اسلامى رشدى خاص كرد، كه به اعتبار



اسلامى"، و اگرچهه بِذيريم كه „فلسفه بالذّات يونانى استه؛ ' زيـرا تحوّ لاتى ـ كمّى و كيفى - در فلسفهُ يونانى و اسكندرانـيـى كـه وارد اسلام گشت یديد آمد كه ماهيّةً فلسفى است، از اينرو واقعيّتى به نام (هفلسفة اسلامى" وجود دارد. علامّمة طـباطبانى در يكـى از مـقالات خويش مىگويد: المسائل فلسفى كـه در فـلسفة يـونان و اسكــندريّه حدّاكثر به دويست مسئله مىرسيدهانــلـ، بـه ايـن روش (در فـلسفة「اسلامى) تقر يباً هفتصد مسئله شدهاندهـ

البتّه اينكه بر اثبات واقعيّتى به نام صفـلسفةٌ اســلامى، اصـرار مى ورزيم به معناى آن نيست كه دين اسلام نيازى به فلسفه دارد، هرگز. در اين مورد حق با صاحبنظرانى است كه مىگويند: ا|حقيقت ديانت اسلام به فلسفهُ فارابى و صدراى شيرازى نيازى نداردها. و باز اين سخن
 در اين باره (بجز آنچه در خلال بحثها و در فهرست آمده است، از جمله، بخش سیى و دوم)، بيو ستهای ॥ا ملاحظه كنيد.

موضعكيرى دوّم : الّعاى >اصالتء
 اسلامى نه تنها وجود دارد بلكه מاصالتهه نيز دارد، يعنى فلسفهاى است

 اين موضعگيرى درست نيسـت، و خلاف بداهت است، و گمان
 ()


FFV
نـىرود فاضلى بدان تفوّه كند و آن رابر زبان آورد.

موضعيرى سوم : اثبات „موجوديّت،
 است، يعنى بذيرفتن موجوديّت فلسفهُ اسلامى، بعنوان يك وا واقعيّت. و





در اين مقام تصوّر مىكـم سخن معتدل و درست، همان است كه حجّةالا سلام، دكتر احمد احمدى ملايرىى، در باسخ به به سؤالى گفته

است :
اگر غرض اين باشد كه ما يكك دسـتگاه فـلسفى،
همجون ساير دستگاههاى فلسفى غربى و يا شُرقى داريم كـي
 مىرود، و يكىيكى مـباحث وجـود و احكـام آن مـطرح


 دستگاه فلسفى را حكيمان مسلمان برداختهاند...'

اين تضاوتى درست است كه در عين نیذيرفتن اصالت، اثبات

 است، و درواتع، (افلسفهُ اسلامى، است، نه إللسفْ اسلامه،


موضعكيرى جهارم : اثبات >اينهمانى،
اين مو ضعگیرى به اين معنى است كه كسانى بگويند، آنــجه
 فـــــلسفة اشـــــراق و در حكــــــــت مــتعاليه ـ و بــــخصوص در آحكمت متعاليهه ــبا همةُ اصول و فروع و مباحث و مبانى و دادهما و
 و عينيّت دارد.

اين موضعگيرى درست نيست، و خلاف بداهت است. و يكى تطبيق اجمالى ميان متون آيات و اخبار و مـتون فـلسفى مسطلب را بوضوح روشن مىسازد. وگمان نمى رود فاضلى مدّعى اين مطلب ــبا اين سعه و اطلاق ـ شده باشد. و در توضيِ موضعگيرى ينـجم اشاره مـىىكيم كـه نـظر بـزرگان و اسـتادان غـيرتفكيكى نــيز نـافى ايـن
 آقاعلى مدرّس زنوزى و بعد از آن، در جهت وفق ون دادن ميان فلسفه و
 تو جيه شود.

موضعكيرى چنجم : نفى >اينهمانى، اين مو ضعگیرى معتقد است كه مسطالب و دادههــاى فـلـسفة اسلامى، همه يا برخى از آنها، منطبت با لامحتو ایى قر آنىى" نـيست و و
 آنها ثابـت است، ' و بجز در موردى كه برهان عقلى بديهى با ظـلـاهر تعارض داشته باشدُ، تأويل آن جايز نيست. در اين باره رجوع كنيد به


1. جنانكه علاّمه طباطبائى نيز بدان تصريح كرده است؛ بايان همين بيوست بدقت ملاحظه شود.

موضعكيرى ششم : اثبات تقارب
اين موضعگیبرى مىگويد، قبول داريم كه „محتواى فلسفى" با با \#محتواى قرآنى"، اينهمانى و تطابق تام ندارد، ليكن بسيارى از مبا مباحث
 بيوستگیى دارد، و در وجه كلّى تشابه و تقارب ديده میى وشود، در هر دو مكتب سخن از توحيد و معاد است و امثال اين امور.

اين مو ضعگيرى بسيار معتدل است، و مى توان گفت كو شُهاى يعقوب كِنْدى و ابونصر فارابى و ابنسينا بيشتر در همين جهت

 من الاتصّاله. و جالب توجّه است كه وى جون فقيه نيز بوده است، در

 دراين باره نيز اشاره مىكنيم.

موضعيرى هفتم : حذف
 حوزهها و ديگر جاها حذف شود و تألبف و تدريس فلسفه مــمنوع



 رايج و داير است؛ و از سويى ديخر هنوز انظام حكـمـت قـر آنـى الهِ، بصورت دستغاه فلسفى، كه متناسب افكار فلسفه جـوى جـامعهعهانى بشرى باشد، استخراج و تدوين نشده است، بنابراين فضلاى مسلمان

بناجار بايد ــاز جمله ـفلسفة اسلامى را بخوانند و بدانند، و دربارهٌ آن
بحثث و هزُوهش كنند، و حوزههاى تدريس داشته باشند، نـهايت بـا رعايت شرايطى كه رعايت آنها ضرورى است'، و بـا تـركك تـقليد فكرى، و اهتمام در نو آورى، و توجّه به عينيّت و تجربه كه قرآن آنريم


نگشتن در ذهنيّهاى تجريدى.
و استاد ما، حضرت شيخ مجتبى تزوينى خـراســنى، سـالها
فلسفه تلريس كرد، و خواندن و دانستن فلسفه را توصيه مـى فرمود،


مو جود نمى توان چذيرفت.
البتّه برخی از فاضلانى كه داراى ايـن مـوضعگيريند، يـعنى
 هيشداورى مىدهل و دريافت خالص قرآنى را مشوب مسى سازد؛ يـا
 انديشيدن تجريدى است، و اين روش در مـجموع براى ساختن فرد و


 نيازمندى مسلمانان به فلسفئ و معارف ديگران خو اهلد بـوده، و مـايهُ
 خاورشناسان، و سبس ماترياليستها، آمده است) خو اهند گُـتـ...
$\qquad$

 مختلف، و در سرزمينهاى گوناگونّ، براين نظر تأكيد كردهاند، كه سـخن يكت تن از آنان، ابن خلدون، خواهل آمل.

ليكن با وجود همه اين امور، بايد براي آنجه ياد شد هاره و
 :ر طلاّب و دانشّجويان فلسفه، از جمله آشنايى قبلى با (امسحكمات




استغناى معالم وحيانى.

موضتكيى هشتم : حضور تاريخى



 فلسفه اسلامى نيز كه بين . . . 1 تـا
 چه اشراقى و چهه صدرايى - فلسفهایى است مرده كه به تاريخ فكر و و

فلسفه چيو سته است.
اين موضعگیرى چنان نيست كه بـتوان بـــادگى از كـنار آن گذشت، يا با تخطئه آن را الزميدان بدر كرد؛ زيرا برخور ردى است در



 است، مى گويد: ... براى مؤمن شدن هيج حيز همحون آنحه خـود

قر آن توجّه مىدهد مفيد نيست. و آن اينست كه با اعجاب در ضُنع الهى بنگريد. اين توصئُ قرآن كريم بـيشتر كشش ايجاد مىكند به سوى خدا... عقيدهٔ كلّى من اينست كه دين و فلسفه، نه به نفع فلسفه و نه به نفع دين بـي بـوده است است؛
 بويايىاش... و خدا نكند كه ما بخواهيم روني روزي اسلام رام را با

 و... اشاره كرد. آخر كدام عـقول عشـر ه، كــدام افــلاكـك
 در قرون وسطى مطالب ارسطو جزو عقايد كليسا شدل ما به


 و زندقه محسوب مىشد... وقتى كه دين حالت فلسفى بيدا
 متز لزلند...

 فرو ريخته است. در عين حال فلسفةُ صدرالمتألّهين از حيث نحوه́ تبين جهان بسيار جالب است، همان طور كه فـلسفة افلاطون از اين حيث بسيار جالب و جذّاب است، امّا نبايد
 اسلام|ص"ه درصدد بيان آن بوده است. البـتّه ايـن سـختنان


 من آن را بسيار دوست دارم، ولى اين امر موجب نمىشود

كه آن را از دين (تفكيك"، نكنيم...
بهترين منبع و مرجع براى معزّفى خدر خدا خود قر آن




 نمى آورم. خود قر آن بهترين بيان كنندئ اسلام است. دور اسرى ما از قر آن اسفبار است...
در فلسفةٔ صدرايى فكر هست و هجقدر هـم دقـيق
 وجـود دارد... ولى مـطلب ديگــر ايـنست كـه ايـن فـلسفه بازگوى يكت واقعيّت و حقيقتى نيست (كـه) اگـر خـداى آى
 حيزى نيست.... خيال نكنتد كه اگر ايـن كـتابها (ى فـلسفه


 فرنغيها در ذهن اين علماي ما بوجود آور آودهانياند. و اينها هم وجـود و اهـميّت خـودشان ران را [كـه از قـر آن كـريم مـايه
 كه ما بيايم استحكام فيلسوفان يونان تأيد كنيم؟!
 بنغريد، و موقعيّت گوينده را نيز در نظر آوريد. فلسفهُ اسلامى در در اين اين


محسوب نمىگردد. اين موضعگيرى نيز بگونهاى بـه حـذف فـلسفةٌ موجود فرا مى خواند، و بر در انداختن طرحى انـى نو در فلسفة اسـلامى (بويزُه در برابر فلسفه هاى مو جود جهان) كه در اتباط با مسو جو جوديّت فكرى و فرهنگی امروز انسان باشد هِایى مى فشرد.

در واقع، در اين مقام، اين نظريّه مطرح مى شو د كه آيا متفكّران
 سخن خو اهيم گفت.

موضعكيرى نهم : فلسفءٔ يويا
اصطلاحى در هند سال اخير، در ميان اهل فضل و نظر رايج
 ايستا، و متحرّ كك باشد نه متوقّف؛ بايد حركت زم معيشت را نه تنها دركك بلكه لمس كند، و براى همهُ جوانب حيات و

 يوياست، اگر مـجتهد خود مقلّد نباشد.

بارى، در فلسفه نيز اكنون اين انديشـه مطرح شـــده است كـه مسلمانان بايد به فلسفهاى یويا دست يابند، و از فلسفههای تـا تـاريخى خو د دست بر دارند. البتّه اگر مسلمانان موفق مى شدند كه پانظام حكـمت
 حكمت، حكمـت قدسى سماوى است كه همو اره زنده است، و به تعبير احاديث، اربيع قلوب") است، يعنى بهارانى همواره رويان و جوشان. امّا اكنون كه حنين فلسفهاى قر آنى و خالص تدوين نكردهاند، ايسن



مقابله كنيم.

موضتعيرى دهم : تفكيك



 داريد، و مشربها را مرزبندى كنيد.
(مكتب تفكيكى)، موضعگيرى اوّل (انكار فلسفهُ اسلامى) را




 ياد آورى مىكند:

ا- خو انندهٔ فلسفه، محكمات اسلامى و مبانى خالص قرآنى را
از خيش بداند.
r- تأويل ( كه نوعى تحريف معنوى است، و آنهمه در قرآن و
حديث از آن منع شده است)، اعممال نغريردد.
rـ استقلال و استغناى كامل معارف عاليهُ قر آنى و تعاليم سُنّت و اوصيال(ع)، بر سميّت شُناخته شود.
F F-از تقليد فكرى و مرعوبيّت عقلى برهيز داد در ادلّه و درستى و نادرستى آنها باكمال شهامت آمت اعمال
 تشويق قرار گيرد.

هـاستعدادهادرذهنى گرى و تخيّلات تجريدى غرق نگردد، و





مى فرمود، بايد فلسفه بخو انيد و فلسفه بدانيد، تا فرق قر آن و فلسفه را
لمس كنيد.


مطالبى كه خود داريم بعنوان وسيله استفاده كنيم، مانند ابزار ذبح وبح كه ما ما آن را بكار مىبريم بدون اينكه لازم باشد صاحب آن همكيش ما باشد.

 و در جايى ديگر مى گويد :

فلسفه همهٔ مـطالب و مـقاصد خـود فـلسفه را نـيز
نتوانسته است ثابت كند، بااينكه با ظـو اهـر شـرع ع مـخالف است. ما فقط يكك نتيجه براى آن قائليم، و آن نتيجه، قوى كردن ذهن و توان دادن به فكر است براى دليل آوردن و اقامهٔ برهان كردن.

پس "افلسفه هم زيان دارد و هم سو د، هر كس آن را مى خو اند بايد مراقب باشد كه از سـود آن بـهره بـبرد و از زيـان آن درامـان
 والّْشر. Y. Y همان مأخذ، ص وIT

بماند. '1. او با اين وصف، بر آموختن درست "اعلم منطقت) بويزهه شروط برهان تأ كيد مىكند، تا در طريق استدلال از آن استفاده شود.

در مجموع به اين نتيجه مى رسيم كه حذف اين علوم (منطق و


 قرآنى و ديگر معارف وحيانى دور خواهيم ماند.

 „(مكتب تفكيكى)، ضدّ فلسفه و مخالف خواند


 آيه يا خبر )، تأويل ظو اهر دينى و صر صر فنظر كر درد


 منسوب مى دارند.

در اينجا، براى اينكه برخى، بمحض اينكه سـخن از ظـواهــر آيات و احاديث و حجيّت آنها گفته مى شود نيندارند اند كه به سوى ترك

 (احجيّت ظواهر ")، براى خو انندگان اين مباحث بياوريم : قر آن كريم، كه مأخذ اساسى تفگّر مــذهبى است،

مكتب تفكيك

به (ظظواهر الفاظ خوده، در برابر شنوندگان خود، حجيّت و اعـتبار داده است. و هــمان ظـواهـر آيـات، بـيان هـيغيمبر اكرم|ص"، را تالي بيان قرآن قرار مىدهد و مانند آن حجّت 'مى اسازد...
-یر روشـن است كـه اگـر گـفتار و رفـتار يـيغمبر


 ذكر شد]، مفهوم درستى نداشت. يس بيان يِيغمبر اكرمپص"
 اعتماد نقل مى شود، حجّت و لازم الاتبّاع است.
و همحجنين با تواتر قـطعى از آن حـضرت رسـ رسـيده
 موجب اين حديث، و احاديث نبوى تطعي ديگر، بيان اهل
 اسلام سمت مرجعيّت علمى داشته، در بيان معارف و احـي اسلام هرگز خطا نمىكنند، و بيانشان بطريق مشافهه، يا نقل قابل اعتماد، حجّت است.
از اين بيان روشن مىشود كه (اظواهر دينى)، كه در
تفكّر اسلامى، مدرك و و مأخذ مىباشد، دوگو رونهاند، كتاب

 اكرم"ص") و اهل بيت"ع" رسيده باشد.

یس هدن ما كه آشـتىدادنِ تـفكّر تـفكيكى و تـفكّرٌ غـير




تفكيكى بود، اميد است مورد توجّه بيشتر مر دو طرف قرار ريّيرد، و
 دانشـجويان جويا، با مهربانى به اين ديدگاه حسّاس علمى و مـعارفى


 در ميان فاضلانى كه به مطالعات متنوّع ثر داختهاند، و با جهان و مسائل
 مى انديشند.
ولاحولَ ولاقوّةالاّ باشهِ العليِّالعظيه.

زتـتاطام

اـكسان.
.
rــ مكتبها، مسُربها، نِخْلَدما، فرقهها،كروهها .
F| ـ مفاهيم، تعبيرات، اصطلاحات، موضوعات،
بيسنهاد تحقيق، روش...

آقـــاعلى حكـــيم (آقــاعلى مـــرّس

. FFA ،rAV ،rv. ،rqf
آتاعلى مدرّس $\leftarrow$ آ آاعلى حكيم .
آلبرتوسكبير (تَّيس آلبرتوس ماگْنوس - آلـي
Albertus Magnus
تـــنزَسي دومــينبكي آلمـانى، م : .rF. ،AV: (plras


- نيز ـ
آملى، سيّدحيدر : D•V،1•ه.

آملى، شُيخ محمّدتقى : چ . PAV rrrr
Tآوگوستينوس (Augustine ، م : . . قذّيس : AV
Tآيتى، عبدالمحمّد :
1

طاهرين"اع"
أنتّة طاهرين، معصومين"ع") : اس،

آخــوندِ خـراســنى، مـلاّلْ مـحمّدكاظم :
 .fivifir
↔
Tاخوندِ خراسانى

ملآصـرا .
آخوندِ ملآعلى| كبر : rAr، نيز
سِيادهنى


 آقابزرگت حكيم شهيدى مشهـى (ميرزا
 Gr.r.r.. GYQA-rqV GYFQ GFl9 GFIF GFII GF, A GIT .frr
آقازاده: خرامانى، حـانج مـيرزا مـحمد : . H . GYQV GYAr GYFF GYY
 . Fr. GFIV GFIY: احمد
آقـــاضياء عـــراقـــى (اراكــى) شُــيخ
 GrVF ،rD. ‘YAT , \I9F
 GFFD GFYF 6Fll 6r99_ran
. FFA
ابن طاووس ابــن طُـفيل (ابـوبكر مــحمّد، نـبلــون

ابن عبّاس ↔ عبدالهبن عبّاس •
ابن عربى ـ



 - IVA IVA: (EAFI

ابـــن مُنُكــوبَه (ابـــوعلى احــــده م :
.1.. : (üfr)
. AV : ابن ميـون (موسى) ابن نديم (نديم) : سrب .
ابو داود (يمجِنتانى) : R . . . .
ابوسُفيان : 91 ، 1 . 9 .
. Mr : ابوسليمان منطقى
 س سينا
ابونصر فارابى

. YFQ
. FFV : احمدى ملايرى، دكتر احمد
 اديب نـــيــابورى (اديب ثــانى)، شــيخ


 cF.D-F.F ،ral ،rVA _rVV
.FIV
 - طاهرين"ع


- طاهرين"ع

ابـراهـيمى ديـنانى، دكـتر غـلامحسين :
.ry.

. 179 :


. IrI، 1.1: (ق) :
ابنبَـرّاج طرابلسى (ناضى عبدُالمزيز، م م : .rVF: (GFAI
ابن جَرير طَبَرى (ابـوجعفر مـحمد، م : . 1A. :
ابن خَلْدُون (عبدُالرَحمان، م : ^. 1 من) :


ابن رُشد (ابوالوليد محتّد، م : دهاه ق) :
 6Fll ،rAI (IDA ، $\Delta \Delta \Delta-\mid \Delta F$

FFD




> الجُرّ، خلبل : laV، سسr . . YI7 : الخَواص، على

الفاخورى، حَنّا ：IOV،
النبيّ＂ص＂



 ．ar ：＂مام


．FMA ،YVF－YVr（rrl

امــام مـــجّاد، عــلىّبن الحســـنـن＂ع＂：
．ros（19r ،1ヘ7－1＾ロ

 ＇FYI ،rat rro．ryvf ،rra FB．
 .99
امــام عــلى، امــيرالمــؤمنين، عـلىّبن
 ،1Ar ،1＾．－IV9 ،IVV ،ar ،ヘ9

．F．r rraq ،raq ،rVa rrot
 ．F．r ،ra．،rva
المام مهد، امـام زمـان، حُجْت وقت،
FIr

اشــعرى، ابـوالحـــن（مـؤسّس مـذهب

 ．PVA
｜rAr ،ry．：اصفهانى، سيّد ابوالحسـن ．FIF G．$A$

 اصفهانى،
 ،1r．،1．．افــــــــــا
FAY - FOI (rAI (Y.D - Y.F
الههبان تُنكابنى، شــيخ عـلىاكـبر : fos

$$
\text { 6Y7A_Y71 6Y10 619V_ } 197
$$

$$
. F .7
$$

الهى خراسانى، علىاكبر ：A•R．

$$
\begin{aligned}
& \text { اديب نيثـابورى اوّل، ميرزا عـبدالجـواد } \\
& \text {. YQ.: (تاrff: : } \\
& \text {. YIT : ارباب اصفهانى، حاب آتارحيم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. rat rral rrf. dof } \\
& \text { اريستوبولس : MF. } \\
& \text { إْتِتر آبادى، رضيُّالدّين (نحودان بزرگّ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. PVQ : استعلامى، دكتر محمّد } \\
& \text { اسعدى، محمود : 10 . } \\
& \text { اشــرُنُالواعــظين (حـاج سـيّدحسن) : }
\end{aligned}
$$

بَدَوى، دكتر عبـدُالرّحــمان (مـصرى) :
.rar

.fF. ،FYl ،Fl7
. TYF: بروجردى، شيخ محتّدحسن
.V. : بقلى شيرازى، شيخ روزبـان بورا : بوا
. بوذر (ابوذر غِفارى) : rav



. FrA : بهبودى، محتّداريا

نــاگــردان مـعرون ابـنسبنا، م :
.vr : (ifon
بــيرونى (ابـوريحان، مـحتّدبن احـمـد،
 فبلـون و ستّا بزرگث ابـرانـى، و بكى از بز رگترين دانــــندان نارين، .1...: :
،(Gransis beykon - فــبكن

. IrI

## ب


 (1A9 ،1AY-|A1 diad dTY dry dry ir.v iryv ir. $\Delta$ . FON ifor iffl if. 7

.rIV ،rar - rar ،rra ،IVV



انصارى ـ
. FY9 : انصارى هروى، خواجه عبدالشانجا

. طاهر ين"ع"
: اولِِرى، دُلْيسِس (De Lacy O'Leary)
.
اهــل بــيت، اهــل بــبت عــصمت و

(IFO-ITF \|IV 1.9 (1.0
(rYY (r.0 ،IAV ،1V. ،los
(f.f irvo irfl irr) ir.f.

- ، نيز

ايرانشهرى، ابوالعبّاس : 71

ملآعلىأكبر (م : .





. IrY


بحرالعلوم (علاّمه)، سيّدمهـى : YIT

## $\tau$

. VYF : حانُرى، ميّد حسين حائرى يزدى، حانج شيخ عبدالكـريم : .F.A ،rff Gr.
حــج ســـجوادی، سـّدعلى مـحتد : .19 V
$\leftarrow$
سبزوارى .
حـــاجى نــاضل خــراســـانى (شــــخ مستحّدعلى، از مــدزّسان مـعروف مــعول، در مــــهـه مــدّس، م: م:

حـاجى نـورى ↔نـورى، حــاج مـيرزا حسين
حافظ (شيرازى) : . 11 .

 rro4 - Y $\Delta \Lambda$ ،19V :
.FMA (YA. - Y79

 - "

حجّت كوهكـرى، سيّدمحمّد : • .
 -ههدى "
.F.I : حسينبن منصور (حلآج)

.FIF-FIT، GFI. ©YMA ITYF
حميدبن تَخْطَبَ : rVA.

## ت

تِـرْيذى (ابــوعيسى مـحتّد، حــانظ ور
محدّث معرون خـرا خـراسـان در سـده





.rfr: (Glrra
thomas) تــوماس آكـــويناس، تــدّيس
Aquinas بزرگترين شُخصيّت نلسفٌّ مَدرَّسى،
.AV: (pIYVF: $\rho$




ث
ثورى : - ك سفيان نورى .

## ج

. $1 \Delta F$ ، 1 ... :
.FY9 : جام (ناتقى)، شيخ احمد

جعفرى لنگرودى، دكـتر مـحتّدجعفر :
. FIV © ITV ، 4 r
جِلّْهْ


. هr : (Wilyam jeymz) جيمز، ويليام (

J
 فلـلـون و رياضيدان بريتانيائى، م :
-FFD IIAF ITF: (play.
 - رهـدى "

نيز


.FTA ،FIY ،YAF: رضاخان (بهلوى)
 رفيعى تزوينى (علآم)،، سيّدابوالحسن : (rar ،199،197 ،1ヘ7 ،1Y)
.rAv,rv. (ryr-ryl

## j

زرآبـــــادى تـــزاوينى، ســــّدجليل

$$
\text { (جليل آما) : } 197 \text {. }
$$



$$
\text { (خليل آقا) : } 197 \text {. }
$$




rYa -rif ryar ،rfy ryis
rqu ،rvi crve_ryr irv.
. FPF ،FYA ©FI9 GF.V - F. 9

. 19r-19r

## $\dot{\text { خ }}$

خالدبن يزيدبن ساويه : 9^. 9 .
 خــليلى، حــا مــيرزاحــــــين (حــاج مـيرزاحـــينِ حـاج مـبرزاخـليل):
. YFY
 خواجه (حافظ) : خAV، نيز
 نصيرالّدين طوسى •
خr-71 : خواجه نصيرالدّيـن طـوسى

. FF. : خوانسارى، دكتر محمّد،

 خَّام (نيــابورى) : . . .

د
دانـــــ، (آليگــيرى ـ بزرگترين نـاعر ايتاليائى، سـرايــنــن
منظومئ مشهور (اكمدى الهى)"، م:
. 7 : (p|ry|
. داورى، دكتر رضا : : دا :

دكارت، رُنه (rêne dekart)، رباضيدان ور ور عــالم و مستفكُر فــرانــــوى، م:
.ro.: (pllo.

دوانيقى، منصور : 9 ،
.rVf
سيرافى، ابرسعيد : 107 . 107 :


. FYY 6 FI7 : محتدكا
شامرودى، حاج ستّدعبّاس : . . . .
. YYF: شامرودى، سيّدعلى . YIF: : شامرودى، سيّديحمود . .V.V : تبسرى (شيخ محمود) :

 شريعت اصفهانى (ملا نتح الشا ) : . 10 . شــريعتى مـزينانى، اســنـاد مـحتدّدتقى :
.f. 9 IrYo
. تشعرانى، عبدالومّاب : R17 ،YAF : شفيعى كدكنى، دكتر محتّدرضا : . FF.
. MAF : شفيعى كدكنى، ميرزامحتيّد
. $19 V$ : شكرنابى، شيخ على

 . $1 . r$
شهابى، استاد يحمود : 49 . 49 .



 . IVA
$j$
زندهـيل $\leftarrow$ جام (نامتى)، شيخ احمد .
 . YOY (laf ITr. (V.
سْخبان (سحبانٍ وائل، خطبب عرب، و و ضربالمثل در سخنورى و بلاغت،
. YAV : ( C
. TYA ، 1 . : سرجون بن منصور :
سُفيان نَورى : AA .
سقراط :

سلمان ساوجى : P.
 سمنانى $\leftarrow$ علآنة سمنانى .
سنائى (ابوالمجد) : • 11 . 1

.v. : Y Y
سهروردى، شهابُالدّيـن يـحيى، شُـيـخ

はVD (177 (I.. (V) (7Y - 7





. 17



شيرازى، ميرزا ابراهبم (بسر ملاصدرا) :
. 119
$ص$
اVVD : صائنالّدين محدد تُركن اصفهانى .rı
 .rVF: : محقّق سبزوارى)
 لاميجى

 صدرُالدّين محـّد شيرازى : : ملآصدرا .
صدرالمتألّهين : جه، نيز ـ ـ ملآصدرا . صـدرزاده دامــغانى، شُــيخ عـلىاكـبر : .rro
صدر، سيّداسماعيل : PIT صدر، سـيّد صـدرُالذيـن :

$$
\text { .F. } 9
$$



## b

. طAr : طارُمى، حاج ملاّعلى


 . Yav ،r9) ،rar ،rff
.ra. : طهرانى، حاج شيخ حسنعلى


.r.r :شهيدى، ميرزامهوى

 .rivarafirir
 شهابُالدّين يحیى





شـــيخِ بـهانى (شــيخ بـهاءُالدّبن مـحتّد عاملى) : RTA.

- I•V : شيخ صدون (ابوجعفر محتدّد)
 rVf
شـيخ مجتـى تزوينى خراسانى ـــ تزوينى
خراسانى •
شـيْ مفيد (مـحتدبن نُعمان بـغدادى) :

$$
\cdot 1 \cdot v
$$

شـخَين (مـحمّدبن اســماعيل بـخارى -

 . $1 . r$




$$
\begin{aligned}
& \text { نــــــخ مـــاشم فــزوبنى } \leftarrow \text { فــزوينى } \\
& \text { (خراسانى) }
\end{aligned}
$$


. FFA GFFT GFYF

. Y17
عينُالقُضاة همدانى (ابوالمعالى مـيانجى




## $\varepsilon$

. Mr. ،rIr: غروى، اسماعيل غروى اصفهانى ↔ ميرزای اصفهانى • . غروى، ميرزا عليرضا : ج


 . YYV GYF
. غr^ ،9. : غيلان دمشُفى

## ف



(rA)-rA. GYV ،VVO GVY
. FFG GFFT (TAF
فاضل، دكتر على : FY9
 .rVA: (


.r^ه

طيالـى"): : 1 .
$\varepsilon$
عارف يزدى (خراسانى)، شيخ اسداله :
 . IVr، 11 : عامرى، ابوألحسن



$$
\begin{aligned}
& \text { عبدالشبن جعفر : ع }
\end{aligned}
$$

 عبدالشبن عمر : ع ع 6 عكد
.FD7 : عبدالواحد وافی، دكتر على
عترت : عهر، نيز عراقى، آفاضياءُالدّين : ضـاء عراقي


عقيلى (طبرسى) نورى، سيّداســـىاعيل : .riv
علاءالدَولؤسمنانى :
 .FII (100
 .FY. ،rqV いYI


مازندرانى حائرى : 119


GYID GV7 GVF GIT

619ヘ-19V6140617V617.-109
GYYA GYFF GYIA ،Y.f-Y.r
(rY. rY7F-r7r rroq - YFI
(rll-rl. rr...ryviryfiryr
 fflt dflf dFIY dFI.-F. 9 CFD. 'FPD-PYF GFYF-FIQ . FOT
تزوينى (خراسـانى)، مــدرّ تـزوينى،
 (YA) GYVA (YTV GYPF (YYF

. fra ،fry ify. ©fiV ifir
. FYQ : قُبْرى، استاد ابوالقاسم
 انصارى، سده وق) : ب. 1 .

قِفطى، جمالُالدّين : 107 . قمى تمى ↔ ميرزاى قـى .
تـــــــنـبرى، حـــــاج آتــــاحسين : . YVA - YYV
قونيوى ↔ صدرُالدّين تونيوى .

ك

كاظظى تَزَكى، سيّد واسع : . .



ابتاليائى، م :
كــــانت، ابـــتانوئل (imanuel kant)

فروزانفر، بــيعُالز مـان (م: :
.fir
. YIF: تـاركى، سيّدمحتّد
فلاطورى، يرفسور عبدُّالجواد حكيبىى... اصفهانى : FOI
فلوطين (يونانى اسكندرانى، م:
 قديم، درهم 'آميزندهُ فلـفـفُ افلاطرن







فِنْدِرِنكى

 .F.F GVA ،IVA ،Ir. - 119
 ق
قاضى سعيد تمى (محتّدسعيدبن مـحتد

قاضى (طباطبائى تبر يزى)، سـِّدعلى : .rir
قدسى، غلامرضا : YAr .

تزوينى خراسانى، مدزّس فزوني
،AF : مجتى (استاد تألُّه فـر آنـى) ،

مكتب تفكيك

محامى بـادكربای، شــيـغ غـلامحسين : (r.Y-Y9D GYM GYYF GY)
.fif

 مـحدّث أُرمَوى (ســّد جــلالُالدّين) :
.frF
،YYF : محذّث خـرامـانى، شــتخ عـلى .ral
rYO : محسنى ملابرى، شيّن محتّدباقر .F.r.r.YFF

 نيز
(V. ،17 ، 171 : alv dir a.V-I.r ar

$$
\text { .F. } 9 \text { ،IVA ،IVD }
$$

 مــــرّس رضــوى (ســـدّدحتّدتقى) : .FIf-fir
مدزّس تزوينى ↔ تزوينى (خراساسانى) .



مصطفوى خرامـانى، دكتر سـيّدجواد :
.fr. ©Fll

،rr (r) : مطهرى، شهيد شيخ مرتضى

.F.A
. Tr : مظفّر نجفى، شيّخ محمّدرضا

نــــلـون بــزرگی آلمـانى، م:
.roq، ro. : (pla.f

 كـــربلانى، ســيّداحــد : كا .F. 9
كربن (كربين)، هنرى (Henry Corbin) :
. Ifo
 كفائى ↔ آقازاده: خراسانى ( كفائى) .

كلاباذى، ابربكر : FYQ

كــلينى، شـيـخ اعـظم (شـــيخ ابـوجعفر
. rVF : محتّ

كِّدى، يعقوب (ابويوسف : بـعقوب بـن

،IVF ، الع


.rIF-rir

## $J$

لاهيجى، ملاَ عبدُالرَزَاق : F10.

## $p$






. Y09 ،IVY
مــرزا امـحتدتقى شـــــرازى (مـيرزاى

ميرزای اصفهانى، ميرزامهدى اصـفـهانى
 ،rra - rll ،100، ،FD: : تـرآنـى (YAF-YAY (YAF (YFF (YFY (rll_rl.،r.f.r.1_r9a،ral
 6FYY (fY. ©FIN-FIT GFIF-FII
. FYD-FYF GFYA
 شيرازى
ميرزاى جِلْوَه (مـيرزا ابـوالحسـن جــون

ميرزاى شـــرازى (مـيرزا امـحمّدحسن)،

ميرزاى قـى (ميرزا ابـوالقـاسم گـــلانى،

.rav،rff arl: (p|rr|
 حسين غروى .
مســرزای نــوقانى ↔ نــوتانى، مــيرزا على اكبر .




مَظْهَ حسينِ هندى، سيّد : YYY
 مـسصومى اشكـورى، سـيّدمحتّدتىى : .19V
 . طامرين"
معلّم اوّل
مقدّم، مهدى : 10. 10 .

(117 ،1.V (Vr (V) (79-7
(YFA GVO GVY (IY)- 119
،rA. ،rq9 ،rar ،rFA ،rY.
. FOY ،FF7 - FFD ©FII
مَلَّط، طالـ (talese malati) : هr


 .riv-r.9
منطقى

 فزوينى، سيّدموسى •
 مهـى
مولوى (جلالُالدّيـن بـلخى رومـى، م:

.r9F: مولوى، حاج عبدالحميـد
.FIV: مهدوى دامغانى، دكتر احمدي الحما
 .fy. GYF
.fir_fir
. Y4F: نوقانى، ميرزامهدى Isaac Newton ـنيون (آيزاكن، اسحان نـــــــون و عــالم انگــليسى، م:
.rar: (plvrr

## 9

واعظزاده خراسانى، شـيخ محمّد : FI7 .fy.
واعظ يزدى (خراسانى)، شيُخ عبداله : rrs
 - "هـدى "

## $\infty$




 .FFI - FF. ،fAV
.rVF: همدانى، حاج آتارضا
 .F.7 GIT : ممدانى، ملاحسينقلى

## $\checkmark$

. FYA: يحيى دمشّقى
 .r9. ،YFY (YY) ،YIT
 نيز ャ حائرى يزدى.

ن
GIF: نائني، ميرزا محتّدحسين غروى
 .FYY (fiV_flt ifif if.A
نـاصرخـسرو (تُباديانى، م : FY) : .r.I
 مهـدى "
 نجمالذدن ابوبكر، خواجه : FYQ
 .1.r: :r
 نمازى شاهرودى (مـهـهـي)، شُيخ على : .rro
 .fr9، r9
FIF: نوراللهـيان، دكتر محمّدبانر
 .frr
نورى حكمى، هُـيخ على : 19r



$$
\text { . YI7، } 1 Y \mid
$$

نـورى، مــلاّعلى (آخـوندن نـورى، م: .ir. : (ق)
 (FI. ،F.A ،r9F-YAQ ،rrA

اسلام و مبيّت (اسـماعيل نرامـنى):
.1 .1
انــارات (إبــاراتُ الأضــول - حــانج
محتّدابرامهم خـراسـانى اصـفهانى،

اشارات (الإشــارات و التّـنبيهات) : (G.
6F1 6YO.-YFQ 6179 617
. Frr cfy.
 اصول دين : 190.
اصول فـلـففه و روش رئـاليــم : اصنـ .F.A

. FIr rrat rral rrfr rmil
اعتقادالحكماء (شـيخ اشراق) : الهr
الإشارات و التنبيهات :
الأخحَوِيّة في أمسرِالمـعاد (ابـن سـينا) :
. YI
الإعلام بـناقب الإسلام : IVY
الإنصاف (فيض كاشانى) : 1-1 الانيا
الإنصاف والانتصاف (ابن سينا) : الیّى، .


. IVY
آيين زندگى و درسهاى اخلات اسلامى : .r. 7

## i

أبواب الهُدى : YYQ

. 117 ،79 - $7 \Delta$ :

اخلاق ناصرى : 1.1.
FYV: ادبِّات و تعهّد در اسلام
ادوار فــقـه (اســتاد مـحتمود شـهابى) : . IOV
أرسطو عندالعرب :
استبصار (الاستبصار في مَا انختُلِفَ فـيـه مِنَالأخبار) : RIV


GYO.-YFQ GVY 6T. い1N
. FFV GFYY GFFA

. YY9 : الـّرعيّة)
المُغني (في أبواب التُوحـد والعـدل) : . 1.9


.F.. ،r99 ،rrt
النّجاة :
الواح عــــــادى : ..177، 177،
.r99
الوافى $\leftarrow$
الهيئُ والإسلام : 1.1 1. 1 الئى
امالى صدون (شَيخ ابوجعفر صَـدوق) : .1人7
انتقال علوم يـونانى بـه عــالم اسـلامى : .
.TFI،TF. ،1AD: انجيل أُنُ التَأبين : FY9

اوبانيشادها : 17.

ب



بَخْرُالحقيقة : .
بـدايـع (بـدانـعُ الأنكـار ـ حـاج مـيرزا

.
 بدائُ الكلام في تفسيرِ آيات الأحكام :
التُــَرُوُف (لمـذمب أمـل التـصورُف) :

التتمهيد (رسالة التتهيد في شرح ترح تواعد

الحكمُ المبـرفيّة : . . .
حكمةالمشُر قيّين .

.rVF
الرّسالةُ البليَّ (فى الاحـاديبِ النـبوية ـ
كمالُالدّين ملاحسين واعظ كاششفى

.FYF: (Gq).
الزَسالة القُشُيريّة : FY9
الرّشاد في المعاد : PIT .
الـُّفاء ــ شـفا .

الطّبُّ العربيً [الاسـلامبيّ] (دكـنر أمـين

- I الا


F7 : الفيض القدسى
 الكاشُفُ عن الفـاظِ "نـهج البـلاغبِّ) في

ششروجه : FIT
الكتاب (سيبويه) : 107 . 10 .
المباحثات (ابن سـنا) :
المحاسن (شيخ ابوجعفر احمدبن محمّد


.rir
برنامة زندگى : r
. IYF، 1 . . : بزرگان فلـفـ
تفـير سورة يس : 7 : 9 .
تفسبر فاتحة الكـاب : توري . rIF: تقريرات اصول ميرزاى أصفهانى


. FII : تكايوى انديشهما
تهيدات (تماميد) : :
rir: توحيد الإمامبّة


ج

جاوبدان خرد : : جr جَذْوات : جها

جُنتُ الأُسماء : YVI .
. 117 : جوك بـنـــت
. 19F: حاشيهبر ششرح اثشاراتر|" (الهيّات)


riV ،laf: : (زرTبادی)

.

## $\tau$



حـاشبي بـر (امـنظونئ سـبزوارى") (1) :

## ت






تاريخ طبرى : rva.
 تاربخ علوم عـقلى در تـمدّن اسـلامى : .rAr - rar ،rre iov
تاربخ فلـفه در جهان اسلامى : سrr، .f. 1
تاريخ فلـفة غرب : 100 .





تجريدُالاعتقاد : 1.1. 1 :



تذكرةُ الأولباء : rV9 .

> تهافتُاتهانُت : 1.9.9. 1.9
> تهافتُ الفلاسفة : 1.9 . 1.9
> تهذيب (تهذيب الأحكام) : تا ت
نهرست اعلام
. rVF
ذِّرى أَبي العلاءِ التَعرّي : F.

J
رسائل إخْوانُ الصَّفا : 1.1.


رسالةُ اعتقادات : 190.

ميرفندرسكى) : 117 . 11 ( 17 ( 17 (
رسالةُ حركت (ملآصدرا) : 7 . 7 .



رساله، درباره́ (امشروطيّت)، :190.
رساله، در توضيح حديث (امالحقيقة؟) :
.190
رساله، در "معرفةُ التُفس" : YFA
. YFA : رساله، در نقد علمى و فلسفى

روح مجرّد : . . .

ريــاض (ريــاضُ المـــائل - سـيّدعلى
طباطبائى، م : ارضr|ت) : • .
j
زنبت درّه : IYY
زيارت عاشورا: . . . .

س س
سَبْعُ المتَّاني (سوره: فاتحه) : Y.
$.19 F$
حــئيه بـر (امـظظونئ سـبزوارى)" (Y) :
. $19 F$



حكمةُالمشـر فيّين •



. FYI
حَيّ بنِ يَقْان : 1.1 • • 1 .
$\dot{\boldsymbol{c}}$
خُطَب فاطميّه : YVף .

3
. FOT FFFV : دانثـگًاه انفلاب (مجلّه)
دانش مسلمين : DV،
،rVY ،177، دايرةُالمعارف فارسى : دان
. rar ،rf.
دعاى عَرَفَه : وبا
. FI : دَعَواتِ راوند
دلالُُ الحائرين : دوري
. 19V : دو چوب و بكك سنگ

j
زخـــــرةُ المــعاد (نـى شــرحِالإرشــاد -
مـلادحمّدباقر مـحقَت سـبْزوارى) :

شُــوارن (شُــوارقُالإلهــام نــي مُـرحِ
تجريدالكلام) : 119 11 . 19
شهر آفتاب : ات اس
شيخ مجتبى مزوبنى و مكتب تفكيك :
. AF GFD - FF
.FDA : شيعه در اسلام
$ص$
. . . . : :



.rir ،rII،... ،1^ロ
صد ميدان : FYQ

ض
ضوابط (ضوابطُالأصول - سـيّدابـراهـــيم
: تــزوبنى حــائرى، م :
.
$\varepsilon$
عارف و صونى چه مـىگويند؟ : ه•r،
.F. $q$
عبقاتالأنوار : 1.9. 1 .
. عرائس البيان : عرار ع

كاظم يزدى) : YIT

تفسرالقرآن) : 119 . 19
عقلِ سرخ: •• •

سفينةُ الِحار : P.
.ra^ ،19f ،1r. :



ش
شَرائُع الإسلام (شُـيخ نجمُ الدّين ابوالقاسم
جعفر، محقّق حِلّى) : 1 .
شرح 'بوسعيد سيرانى (شرح الكـتاب) : . 101
شوح اشمارات : شو . FYF $\operatorname{fyy}$
. FIY: "شرح "إصول كانى :

.FY. : شرح تجريد الكلام (علاّمه) : شرح
شرح رضى
شــرح سُــلامان و أبْـــال (زرآبـادى) :
$.19 F$
شرح عـبـده (ثـرح شــــخ مــحمّد عـبـدُه

.
شرح كافيه : 107 .

شرح "لوح, محفوظ" :
شرح منازلالـنائرين : FY • - FY9
(VI : شرح مبـوط مـنظومه (مـطهرى)

$$
\text { . I. F } \mathrm{F}
$$

. FYY : نرح هدائه ملآصدرا

.fyr (rAI

ق
قاتئُ فارابى : 177 17 .

قرآنكريم : در بيشتر صفحات...

تصيدهُ عينّب (مؤلفن) : FYV-FYF
 مرتضى، ابن التَّهرزوري مـوصلى،

.FYF : تصيدهُ وَرقائيّه (ابن سبنا)
تمنامه : rFA .


## ك


كثاب مبين
كــُُالأسرار (رشـبـدُالدّيـن ابـوالفـضل
مييدى) : P•
 ،rqA-rqV (rar ،YAF-rAr
. FrV ifiv ifir
كفايةُ المُوحِّدين (سيّداسـهاعيل عـقيلى

كلام جاودانه : ror .

.fyr cFY. ،FIA ،FIT ،FII

تك
گلثن راز : I•v.
. IOV : علمٌ الفلكِكِ عندَالمسلمين

عهد جديد : :rFI، نيز



نتوحات مكِّهـ (الفتو حاتُ المخـــــة) :


$$
. F .9
$$



فُصُوصُ الحِكَم : 1. فصول (الفصولُ الغَرَوبتّة ني الأصـولِ الفقهيّة - شيخ محتدح حسين طهرانى الــفهانى حـائرى، م : -
var -
فقيه (مُن يَخْرُرُهُ الفقيه) : rII.
فُكـوك (شـرح "انُصوص الحِكـمه)" :
. Ifo
 فلـفه حيست؟ :
 فلكك ناز : 179 ـ
 فهرست ابن نديم (نديم) : RTM.
معالم|الاصول : VIV.
مفاتبُعالغيب (تفـير) : 1.9 1.9
مفتاحُ النّجاة: : FY9.
مـتاحُ غـبِ الجـبِ والوجـود : ه• اله .fr9، 1 ¢
مقالاتُ الإسلامتيّن : 1.9 1. 1 .

. FFV ،FIY ،rAF: : مكاسب منازلُ التـانرين : FM. . FYA . تَامجُ البيان : r|r مُنْتَخْبُالأنر : YIT . . .I : منشور جاويد

 ،rY : منظومة سبزوارى (غُرَرُالفـرائـد)


ميزانُاللطالب : Y.

ن
 نُزهُةُ الارواح : 107 .

.riv craf (rid crir
. ror ،Ifr : نهايةُ الدّراية
. FFV : نايه (نهايةُ الحكمة)
 aVV ،1ه9 ،1rר drr-iry ‘UAT ،rFV ،rrl cry ،rll

J


 .rVA

## $\rho$



 مجموعة رسائل و مقالات نلـفى (علاّمة

.rv.
 مجـوعن مـقالات (عـلاّنة طباطبانى) : . FFT ،rry dA
مجـوعة مقالات و بررسيها : RA . شختصر الهيّات : .rf.

 مُستُّرك سِينة مشـارن (تُشارقُ الأْصول، حاشيه بر جلد


. riv : معروف به (ااصولى)"
.FYY : تُـاعر (الُمنـاعر الإلهِّة) : . FP - FYQ : مصباح الأُنس والـُّهُهود
 معاد از ديدگاه حكـم مدرّس زُنـوزى : .rr.


## $i$

. IF : افلاطونيان جديد (نوافلاطونيان)
 . يونان

$$
\begin{aligned}
& \text { امل ذِكْر (ترآن) : } 19 \text {. } 19
\end{aligned}
$$

 استادان مسيحى •
ابـادى يــهودى : : استادان بهودى .

## ب


 ©TFF ITR. ،TYA ،TYF ،AY ©A
.rar
بنى .F.1 ،r99، rFFF (rYY

بنى ماشمم : Tr. . ت

$$
\begin{aligned}
& \text { تصوّف :9F، نيز ـ } \\
& \text { تفكّرات نلـفى يونان : • } 7 \text {. }
\end{aligned}
$$

آباء كليسا : AV
Tآراء و نظريّات اسكندرانى : Yا

$i$
اخــبارى، اخـباريان : دr، هרr_ורז،
.rvi

$$
. r v i
$$

إخوانُ الصّفا : 1.1، 199.

$$
\text { استادان مـيحى : } 71 .
$$

$$
\text { استادان يهودى : } 1 \text {. }
$$

اسماعيليه : 1.1.
إشراقْ مسلكان : F9.
آشعريان، آشاعره : 9. 1، זרr .
اصالٌُ المامبّى : : ه .
اصالةُ الوجودى : rهـ .


 וחז، רזץ.
اصولى : دרז.

روشهاى يوگايى : FMr
. IfF : رياضات بودايى
رياضات هندى : rF. ر.

س
سالكان و مرتاضان ناخالص و مكاشفات
Traf: :Tنان
سرخهوستان آمريكا : rar.
سلوك الهى : هr .
سلوك اورفئوسى : RA^ .


.Fl9،F. r ir Mr_rry
سلوك شرعى، سلوك متشرّعانة محض : GY7 6Y7Y 6YIT Gl9r (l7o (frr_frl

ترآنی
. FPr ،YV7 سلوك صناعى : هr
. Frr_fry : سلوك صوفيانه
. FYA : سلوك عرفانى
. |VI : سلوك نكرى
. IVF : سلوك فلـفـى - عرفانى
سلوك عِزْيسى : ه^
سلوك هندى : A^هّ، نـيز
.
.rYD : مباستبازان اموى و عبّاسى


ش
. MAY : شارحان اسكندرانى ارسطو

متألّهـهان خالص تـرآنـى، مستفكران تفكيكى •
$\tau$
.F.I : حكماى اسكندرانى

. حr حكماى سبعةٌ يونان مديم
حكماى مَتّاه : r7 .
 حكـت ارسطو مطابت مشرب امل شرت
(فـيلسوفان مـناطت شُـرتى اسـلام) :
.rar
. rAr : حكمت شخصى ابنسينا
. 79 ،7V ،7F-7r : حكـت متعاليه
حَنابله (حَنْبليان) : حV
$\dot{\boldsymbol{\tau}}$
خاورشناسان : RA .
. IYF : خردگرانى دِكارتى . IPF: خردگرايى كانتى
$\checkmark$
دانايان مدينه وكونه : PY
دربار روم شرقى (دولت بيزانْس) : 19 . 1 .

2
راسيوناليـسم در اسلام : رYQ_ry
. YYV : راسيوناليسم يونان
.F.I: رواقيان
رواقيان جديد : روي
f^D

ظاهريان : ז7r.
، ظVI ،rFף : ظاهريّه، مسلك ظـاهرى
نيز
$\varepsilon$
. IVA : عارفان اسلامى
عرفان اروبايى : . 7 .
عرفان امكندرانى : 100.


. . YFF : عرفانهاى امتزاجى
. YFF : عرفان هندى
علهاى كلام مسبحى : • •، نيز
فرهنگك مسيحى
علهاى كلام يهودى : • 9، نيز ـ عوامل . يهودى

. 9 - مسيحيّت :
عوامل نصرانـى : اب، نـيز
فرهنگك مسيحى
عوأمل يهودى : اM.
$\varepsilon$
غربيّن، شارحان اسكــندرانـى ارسـطو :
. rAr

ف

فرهنگك سُريانى : 91 . 9 .
فرهنگك مِلْنى : 99 .
. AF : شاعران بيدارگر

شرقيّن، فلسفهدانان بغداد : rar

صَدوتيان، معتزلهُ يهود : AV • •
صوفيان، صوفته : .F..
$b$
. WYA : طرفداران نظريّهُ جبر
طريقت آنتونيوسى مسيحى : 177 . 17 : طرئهر
طريقت اورنتوسى : ا77، نيز
اورنئرسى •
طريقت بودايى : هال، نيز
بودائ
طريقت تُوزوفى : 177 .

طريقت حان : 177
طريقت زِن : 177 ـر
. $17 V$ : طريقتهاى تصوّف اسلامى
طريقتهاى مندى : ITF، نيز $\leftarrow$ رياضات
.
طريقت هينانه : 177 .
طـــريقت يـونانى :

- طر يقت اورفئوسى

طريقهُ رُهبانيتّ : . F.

ظ
ظاهرگرايان :

| .rAs | فرهنگ |
| :---: | :---: |
|  | فرهنگ يهود : |
| . - $1 \Delta r$ : |  |
|  |  |
| فلـففهاى غيرعر | r |
|  | فلاسفئ غربى : |
|  | فلاسفهُ |
| فلـفة يونانى : |  |
| فلـفن بهودى : |  |
| فهلهو |  |
| فيثاغوريان : | اسراقى : |
|  | فلـفئ اشراقى اسلاهى : هV ، نِّ |
|  | اشراق . |
| بيّين) : 1 (1.1. | فلسفئ افلاطون : |
|  |  |
| . 119 | res |
| فبلـونوان مناطق شر فى اسلام (خراسان) : |  |
| .rar |  |
|  | بئداديّن |
| Ir. | فلـفئ رواقى : rıs-r^f IVV |
| فيلـونون هندى : rVr . |  |
|  | فلـفئ كانت : r . |
| ق |  |
| تُدماى اسكندريّه : | مسيـى، لاهوت مـيحى |
| قدماى يونان : |  |
| F F. . . |  |
|  | . . |
| كك |  |
| كَّبِن : | مَتّاء . |
|  |  |

مُـــرب هـــرْمــى ：ا71 نـــز ـ مـبانى
－هرمسـى

معاد نـلـفى－عـرفانى（مـعاد حكــمت
．｜ヘ7
（101（1．9－1．A ،9）6V ：
．
معتزلة ليهود
مغربيّن ：
مكتب اسماعيلِه（در گذشته）： 71 ． 7 ．

اشران ．
． 17 ： ॥ مكتب تفكيكى＂（جداسازى سه راه و روش معرفت）：（ج7، و．．．

مكتب كنفوسيوسى ： 17 ．

تَتَاء ．
مكتب معارفى خراسان ：ل17A، 6 نيز
↔
＂مكتب وحى＂：r
مكتبهاى مـعارفى التـقاطى و تـركيبى ：
．rYa
مَلامتَتّه ：1．
موزَخان علم و معر فت اسلالمى ：
ميسبونرهاى مـيسى ： 97 ．

ن
نِخْلَهـاى فلـفـى و عرفانى ： 17 ．
نظريّه جبر ：RYA

تك
گُنو سى، نظريّات فلسفى وعرفانى ．．．：Yl ．
」
لاهوت مـــبحى ：
مدرسى
لاموت يهود ：
$p$
مبانى حكـاى مَّدّاء ：r7 ．
．FYT：مبانى هِرْمِسى
．TF ：متأخَـران اشراتى
متألّهانِ خالص ترآنى ：
． 47 ：

تفكيكـان خراسان ．
متكلْمان ：rqF
مذهب اعتزال ：كrA، نيز


مُرْجِئَه ： 91 ．
مروّجان جبر ：． 4 ．
．9＾：مسيحيان نَسطورى
． $9 \wedge$ ：مسيحيان بعقوبى
مـــائيان اسلام ：．Y．
（rAr ،V）：مشّ
－涫
． 71 ： 71 ：
． 71 ：
． 71 ： 7 ：

$$
\begin{aligned}
& \infty \\
& \text { هندى، آTاء و نظريّات فلسفى... : YI . } \\
& \text { هندى، عرفان... : • } 9 \text {. } \\
& \text { هـيُتهاى نبـُـيرى (تبليغى) : } \\
& \text { ميسيونرهاى مسيحى } \\
& \checkmark \\
& \text {. TF. } \\
& \text { نظرتّه وحدت وجود و تـفكّر هـندى : } \\
& \text {.F.I } \\
& \text { نوبختـيان : 9 } 9 \text {. } \\
& \text { نيروانا (طريقة وصول به...) : 19ه، نيز } \\
& \text { • طريقت بو } \\
& g \\
& \text { وحدت وجود : r^9، rVr ،119، }
\end{aligned}
$$

## $\bar{i}$

آنـاق دبـد تـحقيقى اصــحاب "،مكتب
تفكبكي، : IFA .
آفاق سرمدى جــمال و جــلال ا॥كـتاب
خداها :

آذاق فرمنگّ شناختي خالص ترآنـى : .rv
Tفاق معنوى : TV.


 آبوزشگرانِ خردآموز و نـطرتبرور :
. 81
Tموزنشگر بزرگ؛ معارف : rof .
آموزشى بس گران : • rar .
Tبوزگار حفايق وَخيانى : . . . .

آنجه به زيان علم و جامعهُ علدى است : .rvf
آيا اصحاب بالمنزلةُ معصومين

 سدهماى اسلامى تا اين روزگـاران،

آثار فلـفـهماى تدبم.... :
 | FIT : اصفهانى


آداب علم و تعلُّم : آبرديرني
. ITF: آداب تلبى
Tآداب گُنوسى : FFr
آراء افلاطونيان جديد (نوافـلاطونبان) :
 آراه و نظريّات فلسفى و عرفانی
و اسكندرانى و... : YI.
آزادهاى بــــــــــــار بـــــزـرگْنفـ و


Tاستانهُ بىنهايت : آلا

 اسلام : rvo

$$
\begin{aligned}
& \text {. If } \\
& \text { آراء تُدماء اصولِين : هوا وهr . } \\
& \text { آراء و انكار حكماء اشراتى و رواتى : } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

مكتب تفكيك
 فرآنى علاتهمند بودند؟ - ترجـئ الهيّات ...

آيا عوامـل بـهودى و مـــيحى و... بـا
سوابن دشمنيهاى گـرنا گـرنـنـان بـا
تــرآن و اســلام، بــتـر از أنــتــــئ


 آنان به علوم، دل مـى موزانــنـند و .rVV : تحتّل زحمت مىكردند Tا ابا مائ خجالت نيست كه ما اسـتحكام
آيات ترآن را بـا اســتناد بــ اتـوال
فلـونان يونان تأيد كـنـب؟ (دكـتر
. For : فلاطورى)
Tبا معاد كامل جسمانى با بدر عـن عـنصرى (ينى مـعاد تـرآن)، در نـلــفهـهاى بعد از فارابـى و ابـنسينا - بــشيوها



$$
. r \cdot 1
$$





## 1

 بعنوان جريان متعرّض در برابر نظام

ابعاد روحى : اr .

كه در علم و عمل و مكاشـفات و
 رسيدند، مـــه از بـركات فــلـنفه و عرفان اصططلاحى بـه آن مـقامات

'Tا اصحابخاض معارفى معمومين"ع"، كه به مقاماتى بيماند ـ در مراتى اعلاى مـرفت ـ رسـيدندا بـا ايـن فلسفها و سلوكها به آن مـعارن و .F.D : مقامات رسيدند؟




آتـاعلى مــدرّس، عــلآلة رفيعى
 و استناد به اخبار را درباب وري معارن مبدنى و مسادى ضرورى دانستعاند) می جـسبد؟ : : RVI.
آبا در كار نفوذ دادن فر هنگهاى بيگانه
در فرمنگ اســلام و مســلمن، بـا بـا

كردند؟ : rVV

در خونريزى و مـيگــارى و فـــاد
اجتماعى و تخريب بـــــان اسـلام و و
تحقير مسـلمين بـودنـ (و عـوامــلـر بهودى و مــيحي آنـان)، بهـتر از انتـــن طاهرينوع)، مصلحت اسانلام و مسلمانان را تــخـيص مىدادند، و
.rv.
احاديث و رواياتى كـه در مـخالفت بـا

.fll
احتياط در انتخاب طريت سلرك : FYY احـــــــاط عـــلمى و رعــابت آن در در آن

احكام واقعى و احكام ظاهرى : רוז .


احوال، مفامات، بدايات... . . FYA إحيا گران مبانى تـربيت الهـى و مـعالم

انيانى : PYA


. YIV ،IVY ،ITr ،10. iVV ،ra
اخباريان و حذن عقل و اجماع : جان

مىشود؟؟ : rVI.

اختلافات نظرى :
اختلاف فلـفه و عرفان و ترآن آن از ميان
رنتنى نـيـت (عـلآنَ طباطبائى) :
.Ivo

ك كـير


اداى حن دربرابر آستان شكرمـمند ترآن . VF: كريم
ادأى حـن مـر مـطلب از نـظر عـلـى :

ابعاد علم ترآنى : YIT

ابعاد وجودى : الباد

 ابراب مسارف آفاتى و انفسى : RIV . YIV : ابواب معارف ترابنى و آنى حديثى وابي

 اتحاد عاقل و مسقولى : هr هr هr هr
 اتقاق فرخنده : YIT اجابت مضطر : اج : R10
اجتهاد در تعقُّل : R.1






احاديث (امعرفت حُجْت": : .
ترآنه، . نــيز ـ احــاديت "مـعرفت


 احاديث و روايات فراوانى كه مـضمون آنها ـ بـا صـراحت تـام ـ مـخالف اصول و مبانى فلـفى است، مـانـد اخـــبار مــعتبر ا"مسعاد جــــــمانى
F. F. استعداد عقلى و نكرى
 .rov
،YV : استغناى كامل معارن عالية ترآنى
. FOD
اســــفاده از تـــربيت و روهــــانتّت

استفاده از (اوقت) : 190. 1 .
استفادة روحى و روحانى از ॥خلوت) : .fry
 استقلال تشخيصى : استالم

استفلال در فكر (انديئبدن) : P.1


 استقلال نظام معارفى ترآن : RF9. استقلال و خودبـندگى معارف ترآنى : . 10.
استناد به آيات و احاديث در معارن، به معناى ترك نعقّل، يـا اخـاريگرى
.foV : نيست




> . Frr

اسرار سلوكى مندى : Pه
.FYD: اسرار شُناخت و شُهود نفـي


- YAY-YOI

ادب و تــواضـع (در مـــائل عـلمى و
برخوردهاى بحثى) : : F. .
ادبِّات اسلامى : جه .

ادراكات عقلى : Pro .
ادعيه و اوراد مهـة : rar .
اذن و اجازه : r. . .
اراده و تقدير : FV.

ارتكاب محزّمات و تركث واجبـات در . F. . : سلرك غ غرش
 ارزشهاى سلوك ترآنى : 199. 194 ا

از دوبُـعـد (سـباسى و نـرمنگى) بـايد
روابـط دربـار خــلانت (امـوى و


گردد : گr
(الز رمگذر خاكك سر كوى شـا بودها :
.fyr ،rfy
از فنون سياست اُموى : PYY
استادُ الآساتبد : FIA ،IVA : استادان غيرتفكبكى و نظر آنان
.FFA (rVI_rv. ،rYr-ry.
استاد مسلّم علوم غريبه : rVI . استاد مسلّم نلسفه : . FY
. استخراج كانهاى خرد و نطرت : هr المار
استدلال اعم از فلسفه : ron rer
اسسـدلال عقلى... مسنحصر بـه فـلسف؛
خاصَ نيست : . .r .
|ستصحاب : ז1


اخطرار روحى : اخار
اظهارات آزادمنيـانه : .r.
اظــــارات فـــلاسفهُ تـــديم دربـار: محسوسات و طبيعيات و نلكبات و

ارزش علمى آنها : PFA

. YFV : اعجاز قرآن... معارن نو آين
اعجوبةُ دوران : اع

"افنسوس كه عـرى بی اغيار دويديمه" :
.rar
انضل اعمال : 199 . 19 .



افلا كث، كدام افلاكي

اتقانوس عظبم حقيقت : rar
اگر كوجكترين خللى در برمان بود... :
fif
التباسات كـفىى : 1 . 1 .
التزام به شيء از باب التزام بـه مـلزوم :
. rro
التزام به شیء بطور مطلت : PrD التقاط و امتزاج در بنياد نلـفئ اسلامى :
.7V-79

امتزاج تعاليم دين مبين اسلام و تفكّرات

استاد از اسرار آنها : . .

ابن سينا : 99 .

اشتباه اصلى : • .
اشتراكك معنوى وجود : R
انتعال دل : YYF .

 اصالُُ الوجود از ديدگامهاه
. rAT ،rar crfa rr


اصالت و غناى حـكت فرآنى : 100 ا
اصحاب
بر خالصسازى سلوك : با

(كاب و سُنّت) :
اصل برائت : جاب
اصل سـرمابة انــان، مـعارف بـقينى و




اصول عقايد و اجتهاد در آن : جا


 اصول مـعارف مـبدنى و مـعادى تـرآن

كريم : ror ،r.

$$
\begin{aligned}
& \text { انسان هابط (ممة انسانها) : RAA . }
\end{aligned}
$$

. raf rror dAF-IAr

> انـانتّت فرآنى •
> انسانتّت ترآنى :

> إنَّ مُجرَّدَ العقلِ غِرُ كابٍ في الهلاية إلى الصّراط المستقيم $\leftarrow$ عـقـل بـتنهانى

$$
\begin{aligned}
& \text { نيز }
\end{aligned}
$$

انواع عوالم : FV : انمره

> اوجـهاى مستعالى بـيان حـقاين مــر .r.f: ترآنى
> اوّلين فيلـوف در اسلام : 71 . 71

> "صحيفن سجّاديتّها :
> امتمام به شكوعمندى برگزارى مجالس
> حسينى :
> اهل معرفت از صحابة بِيامبر اكرم ("ص"
بسبار بــيار از عـلماى بـزرگّ در
طول اعصار اســلام تـا مـمابـنـكن،
مـمين مبناى اعـتـادى و شــناختى
فلسفى يونان... : . 7 .
(\#اميد است از آنان كه طـاعت كـنـده :
.F. 7

> • انبازان وحى
> انبازان وحى : rV.

$$
\begin{aligned}
& \text { ارزيابى : VV }
\end{aligned}
$$

> (ميرفندرسكى) : PFQ
> "(انتقال علوم يونانى به عالم اسـلامى" : . $\Delta V$
> |نحراف، انصراف، انـعطاف : Fro، نـيز

> تحوّلى مهم...
> انحصـار نهم كليدى قرآن به مراجعه بـ
> . TF : "شعصوم
> انسانِ بوك و بوج از نظر فرآن كـريم : .rv
> انسانِ حــينى : A
> انـان خاكى و صعود افلاكى : جها
> انـانْدوستى انبـيانى : 197 .

$$
\begin{aligned}
& \text { انسان غرق در درباى ظلمات : Pal }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { انــان مأمونى : : هـ }
\end{aligned}
$$

اظهارات نكرى و شناختانتى مرعوب
نـیگردد : rar .

سبّد جلالالدّدن آشتشانى) : 17 . 1 .

 اتــدمين از حكـــماى ايـران تـديم

ايـسن نــلــفه بـازگوى يكت واتمعـيّت و
حقيقتى نـــتـ كه اگر خداى نكرده لطهباى بـه آن بـخورده، بـه اســـلام بــرمىخورد (دكــر فــلاطورى) : . Far
اين كـاب بىنظير [آثولوجيا ـ ـُـــاعات

Tاخوند ملاصدرا است (اسـتاد سـيّد
جلالُالدّين آشتبانى) : ها 10 .
 ظوامر بــيارى از آيات، و مباين با
 فزوينى) : :



 . FiD: : اركود11)

## ب

. IVA : باب علم ترآنى




است (علاّمن طباطبانى) : FAA
(تـفكك) را دائسـتانــنـ، و اسـاس
دين را - در بُعلد شناخت و ر معرفت . IAV : همين مى دانستهاند

املِّت علمى : امي
اممبّت بنـيادين اعـقل، در ايُــناختهاى
دينى" : بr، نيز
"عقل" در \#مكتب تفكبك" .
اهــميّت بــنـادين اعـقله در همكـبـب
تفكيكهر : :
امميّت تاريخ علم : PVr
اهــمـّت تــريس تـحقيقى تـاريخ آراه
فلسفى و عرفانى : VYY ©
امهـبّت (اسـلوكك خـالص تـرآنـى)، بـا
استفادهاز اروحانبّت مصصوم-ع-ه":
.ro
امميّت مراجـعه بـه اخـبار و احـاديث،
درباب مسارن يقينى و شـــناختهاى
اعتقادى : 9 باب
امميّت مغفولِ "احديث متواتر تَفَلْنَن"، : . rf

ايجاد از عدم محض : YID

اشایى دل و هوش و خرد داده بـ شيطان .r.r: رجيم
ايــــان دبگـــر آنــجايى راكه بـوعلى
برخلاف شاصالت وجوده سخن گفت
است مـــطرح نــــــيكند (ثــهـيد
.vr: مطهرى
ايشـان مأخذ "احركت جوهرير ار را در كتب
تدماى يونان معرّفى نموده... (استاد

بركت نزول ترآنكريم : YYQ .
 .rF : برمان عقلى نظرى (مقدار اعتبار)
 هـــه امـل عـلم اصـول و اجـتـهاد
بودهاند و مـتـد : rqV .
 حأج شبخ مـجتى تـز وينى (اسـتاد


. هF: بستر تاريخ فكر و تأتّل انسانى
 حقايت : حبي

- م محدوديّت عقل .

بسـيارى ازبختـهاى تاريخ اســلام مـورد
.rYF : تحفبت ترار نغريفته است

 بُعلِدِ نـهادى مــائل و ضسرورت تأتـلـ
در آن : هvهr.



$$
. \operatorname{lvr}
$$

بلوغِ كمالى، در معرفُة اللّه ـ تـعالى -: . ivr
بوسيله صونتّ بيوسته بدعتى تازه بوجود مى آمد و سنتّى شرعى ترك می میـد (علاّهن طباطبائى) : . .
 خــود فــرآن كــريم است (دكـــر
. AI : بادبان عقل .F.r : بادبان مدابت

 خالص تفگّرى كه ترآن كريم بدان


بـالاگــيرى كـار تـصوّن در خـلانت عبّاسى :
بالغ در سعادت : rlyr


 بحثهاى سراسر اختلاف بشرى : . Yr .

 بدنى مثالى، مطابق بدن دنيرى، از فدرت



 آنان با نلسفه و متون ترجــسشده : .rvV
برخورد مختلف متفگّران و تأتلورزان و عالمان مسلمان با نفوذيابى نلسفه

و عر فان در اسلام : PVr
برسى آزاد متون : هV .

بردسى مقدار علميّت نظرمانى فلسفى و
. RTF : عرفانى
شابر صُفّهٌ تناعت و آزادی" : YAV.


هيراينده و ساختار بخش : RAr هيروى از (اصاحب عصمت)"، بيروى از ↔
|احاديث \#معرفت حُجّت|".
. Y4 : بيروى تام از مصصوم"


## ت

تاريخ آراء و نظريّات فلسفى... : YY .
تاريخ آغاز فلسفنُ اسلامى : YA .
تاريخ انديشه در اسلام : 104 .
 تـاريخ تـحليلى ســير آرا و نـظريّات : . rVo-rvf
تاريخ تطوّرات آرا و مسـائل فـلـفى و
 . IaV
تاريخ سسـر و تـحوّل مسـانل مـر عــلم . rVr : (يـيـنهاد تحقيت)
تاريخ علم نيز علم است : rVY ،Vף

غرضورزيها : rF .

تأثير اصلى معصومع"ع" :
 . 17F: : روحى
تأثير نكر بودايى در بـايزيد بــطامى : F. 1

تأنير ماى عـواامـل ســياسى و مسـلكى :
. For :
بهجاى هـممانــديشى (از T Tثــار تأويـل) : . VA
. Y4 : بهرهيابى از عقل نورى بيانات گـراه كنتده : Y . بيان متّحدالمآلِ موزَخان فلـفة اسلامى :
 بيدارگر سترگك اُمت : FI
بينـهاى وحيانى : بيهودگى كـار تأويـل و تـطبيت (عـلامة . 1 . : .

## +

.|AD : باسلارى از فضاى شناختى خالص
 .VV : يروردن خرد
. FI : هرورشغر آفان متعالى صيرورت
 ثرُومشيان مسائل اعتقادى و شــناختى : .ru
هنج اصل در بــيان مـعاد تـرآن كـريم : . YFAYFV
هـنجاه (. (4..) مــطلب و نـهصد (4) مسـلن، طرحـى تـحقيقى و مـهم از .F.V :

$$
\text { (صفحات } 1 \text { ـ ـ 1Fq). }
$$


بــيامبر اكــرمپص" و تــعليم كـتاب و
حكـت : rVo .

تأوبـل آيـات و احـاديث در فـلـفه و عرفان : . ع.
تأوبل، از مصدانهاى تحريف : Va



تأويل نظرِّهـاى فلـفى و عرفانى


تأويل و دگروارسازى : va
 . IfA
تبلور ظهور سُبوحى و سُبحانى : •r4.
تبلينات گـرامى آفرين : rar
تبلغ مذهب اعتزال : TYA .




$$
\text { نجّرّد خيال : } 17 \text { : } 17 .
$$



"لبِلُّالقدر" : ^ז .


تحصيل معرفت اجتهادى : 179 انريل تحقَّيانتكان به حقائن ترآنى و و مlارف خالص ولايى : YTV.
. IAY: تحقيقات خالص ترآنى و حديثى
تحقيقات ثيخ يونانى (فلوطين) : 7 : 7 .
تحقيقات مغتنم و سودمند : r. 1 .
. 7
 تأكيد آقاعلى مدرّس زُنوزى بر مراجعه
 .rv.
تأكيد احاديث بر منع „تأوبل" و پ تفسير

تأكيد بـر „ااصـالت مـاميّت، (حكـــت
اشراق) : هیז .

تأكيد علاّآَ رفيعى تزوينى بر طرد آنجه مخالف اخبار معبره است دربـيـاب

تأكيد ملآصدرا بر مراجـعه بـه شاشاخباره، دربـاب مـارف و تـحقيت دربار:
 تأكـيدماى كـتاب و سُـنـتْ بـر عـقل و بهرممندى از آن : آ تأليفات سيّدمسى زرآبـادى، (دربـاره:




"حــقيفت)، خــواص "آيـات"، و
واذكار"، سياست، مشُروطيّت، انواع

تأتّلات الهى : 109 .
 تأتل در آراء و ادلّة آنها... : va تأريل آراء : va
تأويل آيات مسادى : .V4
. TAF : تدوين تكمبلى (فلسفُّ اسلامى)

تديّن ترآنى : 19 .
تذكّرات فطرى : . . .
تربت انوار : Yا9

. IV9
تربيت عقلانى درست : VA.

r
تربيت فردى و اجتماعى : PA

تربيت و ســـاست تـرآنـى و حـــيثى :

- lar

ترجهئ الهبّات بهمنظور بسـتن درِ خـانـن
امل بيت"اع" بود (علآنَ طباطبائى) :
. rrr
ترجمهُ فلسفه از يـونانى و غـبريونانى :
.rAf
ترجسئكـب بيگانه و نفوذ ايادى يهردى


.rv : ترك تقلبد در تأتل و شـناخت ترميم فلسفة بونانى : 100 .
ترويج مكتب خالص فرآنى : نـانی تزكيه و تـعلبم، سـاختن انــان آگـاه :
.ryo
تسامح در شناختها و مـعرفتها (بـيـنهاد
تغير روش) : FI .

تـامحگريزى (يـشنهاد روش) : Y .
 تفكيكت، : 1FA
نحقيت دربار: تاريخ مُروع تـرجـه در

تحقيت وسيع مؤلْف در كـابهاى مهم علم اصول: :
تحليل انتقادى مبانى فلسف : r99. تــحميل آرا بـر تـرآن كـريم (عـلَّلآنة

 تحوّل آنرينى : r.
 تحوّلى ديگر در فلسفنٌ اسلامى (تـحّلّل


تدارك مافات : . Fr
تـــاوم تـعاليم بيـامبر|اص" در بـبانات


تدريس تـحقيقى تـاريخ آراء فـلـفى و
. YI : عرفانى
تــريس خـارج اصـول، بـوسبلُ (اشــيخ

. FYY ،fy.
تدريس خارج اصول، بـوسيلة (اميرزاى

تدريس ككابهاى اصول، بوسيلة مؤلّف :

> עוז.

تدقين نكرى : اتدr
تدوين تأسيسى (نلسفُّ اسلامى) : RAF .

> . rAr : نعاليم رواتيان جديد
> تعاليم سُنْت و اوصيا
> . rov : تعالبم عقل شـناختى

 تعبيرات علآّة رفيعى تـزوبنى، دربـاره:


.rVF: طَرابُلــي
. YIV : تعقّلات ممندّ ترآنى




 تعقَل دين : ها ده .
 تعقّل صورى : : تم

تعقّل مستمر : MFT-YFD:


تعلبى بس عظيم : . . 1 . 1 A : :
 تعهَد تُلزِم: PFq.
تـعيين حــدود شـــناختها (ضــرورت .v9 : نحفين)
تعيين مرز رأبـها (ضـرورت تـحقيق) :

تسويلات عقلى : •1A.
تسوبلات نفسى : •1A.



تصدين وحى (نه تأويل آن) : ITr .

تصفئ جسم : 17F
. ITF: تصفئ جـم مددگار تصفئ روح

> تصفية روح: ITF .

تـصفئ نـفـ (تـقوى) بـراى شــناخت
حقايق : r9.

تـصوّراتـى نـادرست دربـاره امـكــب تفكيك" : ات اد
تصوّن اسلامى، جريان نكرى واحد و
متجانــى نــــت : . . . .

تـصوّف يكت مـنهب اسـلامى خـالص
F.1: نـيـت

تضادماى كلامى و اعـتقادى و سـيـاسى
وارداتى :
تـطبيت آراء مــنقوله بـا مـتون مـصـادر
(ضرورت نحقيق) :
تطبيق فلـفـ با ترآن و ر ترآن با فلـفه با

تالى روحى و تكامل الهي : PAA.


 اوصيالـاع" -


تـفكيك، بك خـرورت عـلمى : ،rA
. $\mathrm{r} \wedge$

تقريرات اصول آبةالله العظمى مـيلانى

.r9

تقطيعها و تطبيقها (ضرورت تـحقفن) : .VV
تقليد در تـتخيص : VV

تقلبد در معارف!! : ror

 تكامل و تحوّل در فلسفه و فرق آن دو :
.ral
.VF: تكليفبِ عفلانى شرعیى تكليف مرزبانى حقايق آسمانى : IFA الـي تكوّن فلـفـُ اسلالى : 19 .
 تلاش غبرعلمى تأويل : FDD تلانهاى گـترده و مرموز عوامل يهودى


الهبّات بمنظور ...
تماشاى عماره: تجلِّها : PIF
نمايز مــوك الهـى از سـلوك بــــرى :
. rrr
تهايز علوم الهى از علوم بشرى : TMr تمايز معارن وحيانى و تفاوت آنها بـا مــــطلحات فــلـفى و مــفاهيم

 تـغذئكــــاذب ور نــادرست روحـى و فكرى : רr.r.
تفاصيل معاد عنصرى و فراگيرى آن از طــريق شــريعت و اخــــبار (نـظر ابنمينا) : جr
تفاصيل معاد عنصرى و فراگیرى آن از از طــريق شــريعت و اخــبار (نـظر ملآصدرا) : جا
تفاوت سترگى علوم انبياهع" بـا افكـار فلاسفه : rr.
تفاوت ماموى علم وحيانى و انديشـه هاى
غيروحيانى : هT. .

تفسير فلـفى آيات : rA r .
تفسير وانعى ترآن كريم : .
مفتــران وانمى...

 بصردنى مجموعى : هרr تفقُّ، صورنى تعميقيانته و جهتدار از ״ تعقّل" : هרץ .
تفكّر اجتهادى : :
 تفگّر تفكيكى و تـفگّر غير تفكيكى و

تفكبك، حركتى مبتنى بر (تعقّل آزاده" :

$$
. r f q
$$

تفكبكان متبختحر :

توجّهداشتن به مردم گرفتار و مسحروم :

$$
. r . q
$$

تو جيه سخن برخلان نص گفتهٌ صاحبِ
DI : Wi
تـوحـد قـرآذ، بـه تـفسـر امـام عـلى بن

قرآن كريم
. YFV : توحيد ترآن كريم
توزم زبانبار علم اصول : :


FOI: جهان
تهاجم نـرهنگى در ســـهمایى نـخـستين اســـــلام (بــــيـُقراولان تـــهاجم

فرهنگى) : ا
تهمت اخباريگرى به اصحاب "مكـبت
تفكبك" :

T
جاذبٌ كلّى عالم مستى : هیr .
جالب حُجُب : ra7.
. Y04: جامع علوم وفيره 6Y. 'FIT :جــام مـعقول و مسنقول
.fry
جامسة اعلون : 19 .

مياست"1:19.

ترآنى


عرفانى : FYI
. YF : تمايل شديد به تو جيه و تأوريل
تمدّن اسـلامى : 09 ، $\Delta V$ ،
تمدّن اسلامى و فلـفـة هـرورده در آن : . FFV

. FYI : جوهري (اسلوكت)
تمستك تمام و خالص به حقاين قرآنى و

تــميزدادن كثــفـ نـفسانى و كــــفـ
رحـانى : ^rr.
تميزگذارى ميان تأثــيربذيرى نـظريّه و
تداخل نظريّما (يـيـنهاد تـحقيت) :
هrr
تنبلى عقلى (و برحَذَردارى از عادت به
. FI: :
تنظيم اصطلاحات فلـفىى : UAF
تنها معصوم"ع"، شايستة رمبرى عـقل :
(MFA
حُجّت) .
توازن ميان روح و جسم : 17ه
تواضم با مردم : باM .
توجّه به اامور مردمه" :
. FPY : توجّه به (\#تصور) در عبادت
توجّه به (اتلب") و اصـلاح آن :
توجّه بـه „(إـرامت انســانى" و حـرمت
انراد :

توجّه تمام به " لورحانيت مسعصوم "ع" : .Fr.

شبه4Tموز :
"جـــــد را روحــانى كــن نــه روح را

.r4V : جسـم سجله
جـاعت صوتِّه بـراى سـلوكك Tداب و
رسومى بديد آوردند كـه در ديـن
مـابفه نداشـت (عـلاّنْ طـباطباتى) :
.F..
جَتْمرُورمثـى : Y7
جَنْم معارنى : FI4
جوانان، اشكارالات آنان، و حفظ مـبانى
اعشقادى Tآنان : YAA
. |VI : جوهر اعلاى معارن ترآنى
جوهر تحقيت : P.
. YTY IYFY: جوهر روحانى . ج4F : جوهر سلوك

. VF : جوهر معارنى ترآن كريم
جويندگان اصالتهاى ناب : . 10 . 10 .
. VV : جوبندگان معرفت و دانايى
جهانبينى ترآنى و مسعارن تـجريدى :
. rFr
جهانشناسى اسلامى : 104 .

.A1 : جداسازى حقاين و شُناختها

C
خراغ در عين ابنكه روثــنكننده امـت،
شُعاع كارش محدود است : ROI جشـسهساران زلال جارى به امر الهـى :
-ترآنى

ترآنى
جــامعن عــلوى : إـى

- ترآنى

جامعهُ ترآنى : هA
جامعة، مأمونى : هA
. $\Delta \Lambda$ : جامعن معاويهانى
جار جاميّت جر علوم غريبه : Y. جا
. YTF : جاودانان
جــاى اسـتعمال اصـطلاع \#اخـبارى" :
.rาa
جايگاه والاى "عقل" و تـعريف آن در
"مكتب تفكبك" : سr .
جدابودن سـه راه مـعارفى و شُــناختى :
. IVF
جداسازى مكتهای فكـرى و شُـناختى
دخـل : 104 ،10r .

جداكنند: انسان از غير الله ـ تـعالى ــ :

- IVA

جدامع نظرى، مقدّمةٌ جــدايـى عــملى : .F.r

جريان اصولي بس از " كفايةالاصوله :
. $\uparrow$ ^А
جــريان فـرهنگى جـامعة اسـلامى... و
. PYD : سياستبازان اموى و عبّاسیى
جريانهاى ثــناختى اتـتباسى و تأويـلى
. IAA : (ضرورت تحقين)
جريانهاى گوناگُن نكرى و نرمنگي و
اعتقادى و ســاسي تشـتّتآنرين و و

حُجُب عقلى : 101 . 17 .
حجّت باطنى : rot ،17r حجّت ظاهرى : זه :
 حـجم واردات غــــرترآنـى در ســوك
.raf: عر انرانى
حجّـــت خبر وإحد و علّت گُــابش ابن بــحث (مــوضوعى بـــيار مـهم) :
.rra
حجّيتـت تُطى ظوانمر آيات و اخبار از

. FOA-FOV
حجِّت وحى، تـطمى (عـتلى) است :
. IVV
 حـــيث جــلـي اششــريعت، طـريقت،

حديث متوانر "اغـــــــير|" : . 1 .
 . 19
حـذن تـقليد عـقلى (بـئنـهاد تـغيير روس) :
حذف خيزهاى زايد در زندگى (بيـنـهاد تنغير روش) : تأ
. TV : حذف روح علمى انـي
حذن سباسى امام على بن ابـبطالب"(ع)"، بدون "حذف علمى" ثُدنى نـبود :
.
حذن علـى امام علىبن ابـيطالب "

.rv


اجتماعى و "قسط ترآنى" : rV.

خچگـونگى حـصول عـلم بـرایى نـف :
rov
"جـــيزى كـه خـلاص تـو در آن است .r.1: جخلوص است
$\tau$
حاصل رياضات مر تاضين : vo حاتّ حقيقت انسان، هدف نعالــم ترآن : .rv
. IVr: حاكيّت ترآنى


(يـــنهاد تحقيق) : rVV .

 طاهرين"ع" ) و حذف و وتـل آنان و
 آوردن علم به ميان مسلمين إنهمه
مسىكوثيدند؟ (بيـــنهاد نـحقيق) : .rVA


حا حاميان دين خدا : جا حَبْلُ المتين مظامر اسهاء....



حضور تلب كلّى (ترك غــلت كـلّى) :
. Fr.
حضور وسبع عوامل فرمنگ؛ خدّترآنى

حـضور و نـفوذ انــدئـههاى نـلـفـى و
عرفانى در تفاسير تر آنى و حديئى :
. YA
حفظ استفلال و استغنأى حقايت ترآنى :
. FOV rFF
حفظ مقوِمات ذاتى در تكامل : RAI
حقايت آينده : .
حقايت اعتقادى : R .
حقايت الهى : حا
حـــقايت تـعاليم وحــــيانى و مــعارف
اوصيايى : PVI
حقايت جهانها : 1.01 . حــقايت حــال : •هrه، نـيز آينده .
ح. F.Y : حقايت دردناك و اسفانگيز

. ro•-rF9 : حقايت ظاهر
حقايت غير ظامر : •ror
حقايت قر آنى، راه تازهاهى برای معرفت :
. 7 1
،YVO ،1AA : حقايت مـبدئى و مـعادى
.
،IVA ،VV. :حـقايت مـعارن تـرآنـى .fro
حقايت مُرسَلةُ وحيانى و تدبَر در آنها :
.rVD 6FV
.rri
حركت به دلالت ولىٌ اللّه ـ تـعالى -:
. Yrr
حركت تأويلى نلسفه گرايـان يـهودى و
مسيحى و مخالفت علماى يـهود و
.rFI : مسيحيّت با آن
حركت ترجمه (با توجّه بـه عـوامـل و
ايـادى آن)، المـرى طـبـعى (تـبادل


. PVV : (تحقيت
حركت ترجمه ـ با عوامل معروف آن -

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 1 \Delta \text { حركت جوهرى : }
\end{aligned}
$$


حركت در جهت تصفية روح و جــم :
. Fr.

حركت در (محدودها، برای رسـيدن بــ
.rar: :(نامحدود)
حركت عميت تعقّلى : حF7. حـ
حركت نكرى و تعقّل، مستلزم تقيّد بـه
فلسفه ـ يا فلسفهاى خاص ـ نيسـت :
.ros
حركـهاى تهاجمى به فـضـاى تـرآنـى :
rr
سدهماى نخـستـن اسلام .
حريّت فكرى : VA. حهن ان
حضرت نزول : ros.
حـضور تأويـل در مـجـيوعة نـلـفـى و
عرفانى : .V .
$\dot{\tau}$
خــــالصسازى اغـــــادادات (مـبانى جــــانشناسى و جــهاننگرى):
.F.r
خــالصسازى ســلوك (آداب حـركت
تلبى) : F.
 .F.r : تلانهاى انسانى
. 101 : خالص نهـى علم وحيانى
 . IAF: ختومات و اوراد مأثوره خدمت به خلت خدا : YVV خـدمت روحى و مــنوى و تـربيتى : . 91
.VF : خدمبِ شناختى به تاريخ انسان .rV : خدتى گرانارج و بيسابابه .IV: خرد مستقل خـــروج از جَـرگّة مــعرفتجويى و

خطب توحيدى (انهج البلاغهس،) در خـط

 عـجـيب از مـحتواى آن (تـريريح مؤكّد بر اينكه مرجه در زمان نز

 بوده است مخدوش يا باطل است) :
.
خط يگانُ حركت قرآنى : 1A.

. FOT : حقايت ملموس جهان


حقيفت "روح" در شأخبار"، به بيان فيض كاشانى : F.D.
 حقيفتشناسى غيرعالى : ها ها ها حقفتعطلب : حاه
حقيقت عبادت : 170 . 17 .

حقِقت كمال انسانى : 99 . 9 .
حقيقت معرنت : حاني
 حكمت انــراف تكـامل حكـمت تُّهـا.

نيــت :
حكـت توحيدى ترآنكريم : 109 . 10 .
. FAF: حكمت فدسى سماوى
 .rvo


(نه فواعد و اصطلاحات) : RVه
حكم شرعى برداختن به منطت و ونلـفـ از نظر ابن رُشد : FF9

حماسن جاويد : حV

 دربرابر عقل اسلامى : PYA .



دانشّجويان طالب وصول به علم و يقين : . Yr.
دانتـمندانـى كـه دلــلـ سست را تـبول . FIF: نمىكردند
دايرةالمعارن فلـفى (شُفا) : PAI
 . FDF: : اسلامى
.ra人_rfy: : دربار: عقل دربـاره: عــم خــدا، اتـوال نـلـفـى (P) .FID: ©
. P4F: دردما و دردمنديهاى مردم درس خارج فـلـفه (آتـابزرگث حكــبم . MF9 : شهيدي
 "ادر كـاروانــرا نكــند كـاروان، سـرا"، :
درك الستـقلالى و انـتقادى از مـلــفه و . YI9 : عركان


. PVA : دريافتهاى شُريف روحاني
.F.F: دريافتهاى فطرى درياني
 درياى خرونـان تنقّل صحيح تـرآنى :
. F.r
درياى رحمت واسعd الهيّه :
دعـا، جـيزى كـه در آن طـلبى بـاشد :
.199

. PVI : دعوات و عملِّات روحانى

خلط دين و نلـفـه به نفع دين نبودها است
. For : : دكـر فلاطورى)
. FIY ،rIF ،I9A : خلع بدن (تجريد)
خلق بممعناى مصدرى آن (آنرّبدن) : .IV.
خلقت ارواح تبل از ابدان : YID
 . FV : خلت و ايجاد
 خلوص در معرفت : خـيرة: الهى وجود انــان و نـــالسازى آن :
خوارن عادات : FMF
 خودسازى عقلانى : خFI

 درك كــنـه" (امـام صـادن "ع" ) :
.ro.
خودٍ هركس تاريكترينِ حجاب اوست : . 491
. Trl : خيال بدن دنيوى

## ง

دادهماى فكرى و مصطلحات فلسفى و

 دادهماى وحيانى : داناى حقايق و اسرار : دها د دانستنهاى هـتى محدود نيـت :

دوره: ظهور معتزله : Iهイ

 شرعى و ملاكهاى علمى و شـناختى
(ضرورت بازنگرى) :

. For : فلاطورى
. IAr : دو ميراث بزرگّ
. IAV : دو ميراث هدايتگر دورات
. IAr : دو نعمت توأمان
. IAY : دو نعمت عظماى الهى
 ده مــطلب مـهم شـــناختى (تـحقيقى و

ده مــــوضعگيرى دربــــارة: فــلـفـه :
. FOQ-FFF
. YI9: ديد اجتهادى در مسائل عقلى ،IFA : ديد عـلمي "هـكتب تـفكيكي" . FD9

. TYV : دين ستيزان نفوذى

ذ
ذِكر، جيزى كـه در آن طـلبى نـباشد :
.149
ذوق معارفى : ذا
ذوتَات و خطابِّات و بكارگيرى آنـها
. در بر هان : وr
ذهن نيرومند متفكّران فيلسون يا عارف
اسلام :

دفائز عقول : 74٪ .
دناع مسلّحانه از دين : دیائن
دناعى خورشّيدسان : چ٪ .
.F.V : دناعيّات ترآنى
د دگرواركردن معنى و مفهوم : 1^، نيز
تأويل .
دليل صورى و دلـل وافعى : یזץ.
دليل عقلى بديهى و حجيّت تطعى آن :
Qra
دليل عقلى نـظرى و حــجيّت احـتمالى
آن :
دليل تطعى نقلى و اهميت آن (كـه بـه
حكم خـود عـقل نـــى توان از آن

دِمُنْت بايد - دربرابر مدينه و كوفه - متاع
دانش دراختبار داشته باشد : اسr .
دمـتق دربرابر دانايان مدينه و كوفه نياز

دمشــت زادگـاه راســيوناليــم كـلاسيكك،
دربرابر عقل اسلامى : 9 .
دو بال ثرواز انسان : • • .
دورازْورِ جاسِ : 147 . 14
دورةٌ تـححوّل اوّل در فـلسفة اسـلامى :
-^ャ، نيز ــ تحوّل اوّل ...

دورهٌ تــحوّل دوم در نـلـفـة اسـلامى :

- ^^، نيز
 تدوين تأسيسى ...
 تدوين تكميلى ...

رشد نلـفئ اقدمين در نضاى اسـلامى : . FFD
رَصَد حقايت : .VV
رعـايت سـادگى در مـخارج زنـدگى و احتياط در مصرف.... :
ركن بزرگّ تربيت و سـازندگى ديـنى :
. YYV
"

روابــط عِـلّى و مـعلولى در نـظريّهها : . rVs
رو روانيت ماه رمضان : rج9
روحانتـت مقام الهى ولايت، روحـانيت

. FYY: روح بزرگّ


 روح معارف اسلامى : روح : روح
 روزة روزهُ قلبى : روزة : روهى
روش دقيت "ميرزاى اصفهاني" در بـيان مطالب : عrr .
روش عقل نظرى : آr
روش ترآن كريم (انديــيدن مـلموس) :
.FD.
روش مفيد براى ساختن فرد و جامعه : FO.
. Y7F : روشتـتـان مينوى جاودانان

ذهنىگرى و تخيّلات تجربدى، ذمنيت


ذهنِّت خاصّ نلسفى : • . 7 .
 2
رابطء ايجادى خالت با خلت : PFV .
 راز تأكيد احاديث بر ثرهيز از "اتأويل" :
.r
رازْورانِ بشر : FQ

راه تعقًّ به تعليم انبيا و اوصيا"
راه رسيدن به ("تقوى)، |اعدالت") أست : . Fr.
راه رميد به ॥تـوحـدل" و "حـجْت") نــيز عـــقل و تـعقّل است، (نــه الزاماً تفلـُف) : TFF:
راه ترآن كريم و حاملان علم ترآنى در سلوك : راه نفوذ در فرهنگت اســلامى و انـديشـن مسلمين : مVR رامهاى تعقّل در دين : هרץ .

 . PFV ،IV. : ربط حادث به فد

 رسالتـى تاريخى و علمى و دينى : rV


س
. IAV : مائقُ نطرت
. FPY: سادهزيستى
ساحلِ "صيرورت ترآنى" : Ar .
ساختن \#انسان روحـانى" و "روحـانيـت
انسانى" : Y4
سال تحطى در اصـفهان، (تحط ســال
. FFI-FF. : :مـــقى)

مــالكي حـقيقتجوى بـيدار نـطرت :
. YID
سجده: جـسم :
سجده́ طولانى : . . .
سجده́ تالبى : RAV
سجده: تلبى : rav.
ســخن بــيـيار مـهم و بـيدارگـر اهـــــيخ انصارى)، درباره فرت (ابرهان عقلى
بديهى" با "ابـرهان عـقلى نـظرى" :
.rV. rrf
سرآمدان سترگّ نلسفة اسلامى : TY
سرجشمهُ آب حيات : F.r
سرّ عصمت : 41

حديث متواتر "اغــدير") .

-حديث متواتر (آَقَلين")
. YYV : سرماية سترگك ابدى
. ITY : سرمنزل ادراكك حقايت
. Y7D_Y7F: : سرودخواني جاودان
. Y7F : سرود زيبايِي جاودان
.VF : سرهسازى معارف ترآنى
.rV : روشنگران سترگ بصائر
روش هاديان : رو . رو
رهايى از عالم خاكك : . روـ
ريـاضيات شــرعيّة صـرف و خـالص :
. FrD GFI9
ريسمان بازيهاى ملا تى (تعبير آتـاعلى
مدرّس) : .rY.
$j$
زادگًاه معتزله ـ دِيُشْت : •rY .
زبان فطرت : حـr_r
زكات بـاطنه و نـظر نـقها دربـارها آن : . rvf
. IOr : زلالـوتانهاى مشرق انوار
. IAr : زلال علم ترآنى و حديثى



. IAY : نكرى و شناختى (نينى (
$j$
زرفآموزان ابـعاد مـتعالى صـيرورت :
.rv
زرفبينى دربـاره ||اصــول اعـتقادى" و

زرفئروهى : RMF



$$
. Y V
$$

زرفكاوى مسائل : ITY
 سَنْتِ رشيد (روش والا، منش راستبن) : .rar
.
سوز طلب: PrF

.VF: سر اندينئ مسلمين
سبر انفُسى : RIA
. IVr : سير باطنى
ITF: سير تاريخى مــائل نلـفه و عرفان . 『A
 سير تحوّل مـائل و "خـلـلع و لبس" در
آنها (ضرورت تحقيت) : rr .
. TrF : سير تحوّلى با تكاملى نظريّات سير تطوّرات مسـائل از دوران بـئى از انيلام : VV
سير نكاملى و تحوّلى نـلـفـُ اسـلامى : .


 سير كامل در انكار افلاطونيان تـديم و . Tf : جديد
.VF: سيل امتزاجها و التقاطها و تأويلها سيماى متحقَّتِ بـالفكـرِ و الــذْذِـــر : .fyl
ش

شيادمانى مطلت و ابدى : IV9.
. 17 . 17 : :
. TFF: ستستى مبانى معارن غيرترآنى سطع علم ترآنى : وشا سطح علم معصوم "بی"، در تـبيـن عـلم ترآنى :
.FV : سعادت و شـفاوت : مرت . ITV : سعى صفا و مروه :

سلامت كـيف از آفات مكاشفه (شُرط

. IAY : سلطان اقالـم حقاين آسمانى
ســلوك اســلامى و امـتزاجـىـيـدنِ آن :
. r9A
سلوك تكاملى : 199 .
سلوك روحى "مـيرزاي اصفـهانى"، در
Tآغاز : r|f-rIr

ســلوك روحـى "مـيرزاى اصـفهانى"،

بك مـربّى بـزرگى و نأثـبرگذار و
بيدارگر : FrD

FFI : سلوكهاى ديگى
 - سلرك خالص تـرآنـى، سـلوك . شرعى (در نهرست يـُـنـن)


تعاليم (اوحى") و (اامل وحى) باشثد :
.f.r
سلرك با شبه سلوك : 177.

شون نطرى انسان به شناخت : 17 ـ 17 .


اتتباسهاى او : هی ا
. TVF : شيخ طوسى، قلَّهُ بلند نقاهت
. FFI : نيؤ تحصيلات تمـ

ص
صاحب مكاشفات : PVY . If9 : صاحبنظران با صلاحيّت صداى خردشدن اسـتخوان مـحرومان :

$$
. r \cdot v
$$

صدميدان، صد منزل، در سير و سلوك : .fr.-fy9
صلابت مجـّم صدف و حقيفت، دربرابر . FI : طاغوت نيرنگ و نفرت و الا

صناعت نه علم : 1A1. صورت برهان و دتّت در آن : وانّه، نيز - مادهُ بر مان و دنت در در آن .

 بعنوان جريانى مؤيّد نظام جبّار - با برخى بركنار از تعرّض - مورد تأيـيد

صروروت انـانى : RA : PA .
صرورت شناختى : PFI : PT

.F.r-F.Y

.
شاعر معروف مـيسى (آخْطَل) در دربار مـعاويه (و هـرداخـتن او بـه مـجو

شا گردان زبده و متمتّق : Y99. شأن اصل بـيامبر اكـرمر"ص" (تـزكيه و تعليم) : هr .
شخصيت علمى و روحى و مـعنوى و مسارفى استادان |„كتب تفكيكي : . 191
شرايط علمآموزى : 4 . 9 . شرايط تلبى و قالبى عبادات : 170 17 .
 طريفت و حفيفت است : ط - حـديث جعلى (اشريعت، طريقت، حقيقت" .
شروط برهان و آموختن درست آنـها : for
شريعت در طرنى ترار گرفت و طريقت .F. . : در طرفى (علاّنـ طباطبانى) شسار شور آور علمى : 79 : 19 ا

. ITY : شكافت ماموى شنا
|(اشمـير كجتِ راست كـند تـامت ديـن
راו" :

شناخت حقايق، تنها سرمائ جاودانى :
צחז.

شناخت عقل به عقل : ום r.

OIr
نهرست اعلام
. $1 \Delta \mathrm{~A}$
طلّابِ جوياى معرفت راستين... بثرفى
بنغرند : . Yr .
. Y7^ : طلوعگا، اشراق ولايت مهدوى
. $17 V$ :

ظ
. FMr : ظرافت امر سلوك ظوامر آيات، بيان بيامبر (اص") را حجّت
ترار داده است (علاّهّ طباطباتى) :
. FDA
ظوامر دينى، مدرك فهم اسلام (عـلآنة
. FAN : طباطباتى
ظهور تصوّن درميان مسلمين : 9 هب، نيز ↔ نصوّن، صـورفيان (در فـهرست

- هـــــن
$\mathcal{E}$
عــاللمان مـدايـتيـانته از نـرر كــاب و
عترت : عت
عالم جاودانها : ras .
عامبودن "استدلال" نسبـت به (افـلـفـه| :
.
عامبودن \#تعقّل") نسبت بـه "ا(ســدلال") :
.
عامل به آداب و احكام ترTنى : Ra7
. 17F: عبادات تركى
. ITF : عبادات فعلى
عبادات و رياخات و مجاهدات شرعى : . YVף-rVD ، ヶ7ヘ

ـ صيرورت ترآنى •

ض
ضرورت آشنايى تـبلى بـراى طـلاّب و دانتُــجويان فـلسفه بـا "مـحكـمات
. FOI : اسلامى"
ضــرورت تــــيزدادن ابـعاد ســباسى و
تهاجمى يك فرهنگگ از ابعاد علمى

ضرورت رجوع به معصومپع" براى نهم درست ترآن كريم و مدايـتيابى از

اللِّكر" و احاديث بـسيار، از جــملد
. PFA : حديث متواتر (اثقلين)")

. Vo
b
. YF9 : طالب معارن حقيقى
طبّ اسلامى :
طبقهبندى علوم : 107 .
طرح علمى براى مسائل عــلم اصــول و
نظرى در اينباره :

تحوّل Tفرين : 7 .
طــرفداران حــفظ وامسـتقلال مـعارن
ترآنى" : •10 .

طريت Tهوز سترگث صيرورت تـرآنـى : . Y. $\Delta$
طــلاّب جـوياى نـلـفه و شــناخت... :
. Yrv : عُصار: حيات (تكليف)
 بهنیام حاكمبّت كـامل و راسـتـين فر هنگگ ترآنى انجام مـي ابيد - بــ
إخبار المام عـلى بن ابـيطالب(nع) ) : . In
عطفُ القُرآن علىالرأَأي (كارى كـه بــ نــاروا و تــحميل، در رشـــتهانهاى مــتـلف فـلـفـ و عـرفان و... در
 إخبار المام عـلى بن ابـططالب"ع") ) : .1Ar
عظهت اين حُجْت الهى (قرآن كريم) : ها،1، نِيز

 ↔ بــندگى و نابسـدگى عقل . عقل ـ بخودى خود ـ ـادر بـ بـ رسيدن به


خود عقلى كه در وجود انسان...
. rov : عقل، تعر يفها، اطلاقلى عقل، حُجّت باطنى (حجّت درونـى) و آنى

.
عقل در وجود آدمى مـاند خـد خانه (روشنكنـد: آنجه در بر تو آن تـــرار گـــرده، نــه آشكــاركندندا: مـهجيز) : انهر
 عقل فلـفى (توان محدود) : سهr بران

عبادت حقيقى : 190.
عبداللّبن عبّاس و طرفداران نظربّة جبر در شام : دYA .
عــدل تـرآن، بــه تـفسبر امـام عـلى بـن

عدم توجّه به تذكّرات ترَآنى : عدم رجوع به اهل بـت (پع)" و نباموختن حقايت مسعارفى از آنـان بـزرگترين صدهس را بـه (اعـلـوم تـرآنـى") وارد

عدم سعادت آبيز (در طريقت بودايى) : .170

عدم ملازمئ استفاده از عـقل، بـا رون محدود (و گاه مورد إثـكال) منطت صورى ارسطويى : זr.
عـــوٌ مـبين و نــش او اور در مكـانـفات غير رحمانى :
عـرضة افــتخارآمـيز مـعارن مسـتقلّ ترآنى : •10.
. IF : عرضة تفكّكر تفكيكى
 عرضة محتواى كـشف بر كـاب و وسْتِ : .

 فلـفیى مـورد تـوجّه تـرار گـرفت :
. rry
عرفانتّات عقلى : عMr عصاره: تكليف : ↔ نماز .

$$
\begin{aligned}
& \text { علم شُريف اعداد : Y09 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تعريف آن را داده است - "أصـول } \\
& \text { كافى" (ar al : (ral صar } \\
& \text {. raf rrodr.a ،1AN dr } \\
& \text {.rar : علم نيزيك نوين } \\
& \text { علم فيزيك و تحوّلات آن : rVF }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$ علم كلام و عـر هـرارسـالة آن تـبل از اسلام :

. rar : علم ماوراء طبيعت
. YIV ،r. 0 : علم مصبوب" علم و ارادهُ خداوند : YID
 . FOT irrr_rrp
علوم تجربى : AF .



علوم دخيله ــ علوم اوايل .
 علوم غريبه، علوم خَفِّه، علوم مُختَجِبَه : GYFA GYFF GYY (IQF-lQY
. Fl9 ،rav ryar_rar ،ro9
. YAF: علوم منحصره
عــلوم و حـكــمتهاى. تــازه در ا(تـرآن كريم" : .
. |A| : علمهاى مفهومى و صناعى

 عقل نامسلّع : 01 ع . IVr ،170: : ا7مل نورى .rFF : عقل نيروى الهى : عورى
 . PIF: عقلِّات عرفانى

عقول عـُره، كدأم عقول عثـر ه؟ (دكـتر . FAY : فلاطورى)
عقول ناقص جـزوى (عـقول مـتفكّران
بشرى ـ استاد جلالالدّين مهانى) :
.rr
علّت گســن ميرزاى اهـفهانى از طريقهُ


- سلوك روحى "ميرزاى اصـفهانى"
 علم اصول فقه : 79 . علم أنفاس

" علوم انبيا"ع") ) :
علم بارى تعالى، علم حت، علم مـحـط

 علم تام : IVA
 علم جـفر و مـيرزای اصـفهانى : .F.A
 علم دم : 177. علم روحئناسى جد يد : $0 \Delta$.

مكتب تفكيك

ركـــتب تَتْــاني را بـه اوج كــمال
رسانيدند : 71 .
فتنهـاى عـقلى و نكـرى و شــناختى و
. |AY: عقيدتى
فتنه ماى عملى و اتـدامـى و مــلوكى و
. IAY: روحى
فحول عالمان و مـجتهدان و مـعقوليان،
فــحول عـلهاى حـوزه: خـراســان :
.r.r_r. 1
فراگيرى خـالص و بــور از تـغيير و
تأويل (يـيـنـهاد روش) : F. F.
فراگيرى دين و حقايت دين از ترآن و
اهل قرآن (بيـّنهاد روش) : هـا

فردسازى تـرآنـى در \#ابـعاد تـربيت") :
.19
فــرزندان عـــلى"ع" و نــاطههاس" در
ســامجالهاى زنــدان، و بـرخــي از
صـوفيان درصـلر مـحانل جـبّاران :
.rva
فرق וتكاسل فلسفى" و ("تحوّل فلسفى" :
. PF
فرق (ددليل عقلى" و "بـرهان مـنطقى" :
. MFY
فرقه هاى اعتقادى اسلامى ( كه عامل نــر
تفرقه ماى خانمانسوز در اسلام - و

- در نــتيجه، "انـــحطاط مســلمين"

شدند) خحرا و جڭگونه بديد آمدند؟ :
. PVV
نــرمانروايــان جــاويد اتـاليم ريّـــ و

مشـــــخـصسازى ويــرگِيهاى مــر
نظريّ : هrr.
. FF7 : عمل برطبق مقتضاى عقل
. عناصر تركيبى فلسفهـا : 7A
ع عـنصر "أويـل" :
تأويل ...

. YFF ،IAF-IAT : عوالم الهى
عوالم انـــانتـت و شــناخت آن عـوالم :
. YFF
عوالم روحى (خَخَلَات) : RFD
عينتّتگرايى (نه ذمنىگرى) در (ابيانات

عينيتتگرايى در خُطب "نـهج البـلاغه" :
.FD.
عينتّگرايى در (اقرآنكريمه" : . FD
$\varepsilon$
. IVA : غايت جــدى
. IVA : غايت روحانى جزنى
. IVA : غايت روحانى كلّى روحانى
.FA : غابت سير انسـانى
غرائب احوال شُـخ امتاد : FrD .
غوطهورشدن در مسانل تديمى يونانى :
.FII
. HFY : غيرت اسلامى
. MFY : غيربت عقل و نفس

ف
فارابى و ابوالحـن عــامرى و ابـنـسينا،
. rf9 : ميرفندرسكى)


فـلـفن اجـتهادى و انـتقادى در حـوز:
.fy. : خراسان
. $\Delta V$ : نلـفُّ اسكندرانى اسلانى فلـفن اسلامى : 7 . 8 .
فلـفة اسلامى، تغيـير و تطرّر : •rA.

 . PFV
. $\Delta V$ : فلـفنْ اشراتى اسلامى
فلـفهاى ترآنى و خالص تدوين نتـــده .fof: است
فلـفه با ظوامر شرع مخالف است (ابن خَلْدُون) : وه
فلـفه بالذّات يونانى است (دكــتر رضا
. FFq : داورى اردكانى)
 FOT : است (ابن خلدون)
فلـفه بيـتر يك (إـــرين ذين ذمـنى" است (رّان گِتون، متفخْر الهى فرانـوى -
معاصر) : بr .
.FD9 : نلـفئ بوبا (يـئنهاد تدوين) فلـفئ بوياى اسلامى (دربرابر فلـفـهماى :

FDD-FDF: : كنشته و تاريخى)

 فلـفة سياسى اسلام : بلاني، نيز سياسى فر آنى

TFا TV :
فرودآمدن حقابق ترآنى بر تلب انسـان .Ar: مستفيد
. 81 : فروغ فروغگـتر جاودان فرمنگك جانثين را از راه علم علم كلام اديان
 اسلام ناراضى بودند ـ ـوارد زانـند

فرمنگ ترآنى و عدم نـر آن در جامبعن اسلامى : جr
 فضاى اسلامى، فضاى تـازه هـديدآمده

 فضاى يونانى و مندى و اسكـنـدرانـى : . 1
نطرت آزاد : rדI. .
 نطرت ثانوى : ا نطرت گرفتار ملابسات : نطرت محجوب : ז7 ا نطرت ناب اوّلى : 9 : 9 . . Mrr : نطرت نورى
 فعلِّهاى كمالى و روحى نفس انسانى : .r.f تقه انوار (در حكـت اشـراق) : : rAD.
. FAF : نقه بويا (بيـنهاد ندوين) . FYY : نكركردن در عاتبت امور نلاسفه در علم و عمل گاه گاه خطاكتند

## ق

כابلِّت "علم كتاب" و "معصوم - ع - " : .1A1



قاعدههاى مخدوش فلـفى : :
ــ ن نقض آّله ...



 تِدَم زمانى :
تدمَ زمانى يخلوقات و د تـعارض آن بـا بـا


آن از نظر فلـفى : R
 آن از نظر ترآنى : :
ترآن، بهارانى ممواره روبان و جوشمان : fof
ترآن، بهنرين بيانكنده اسلام : For


ترآن، زَبيع تُلوب، رويش هماره : : fos
تـرآن، عـامل كـامل ابـجاد بـصيرت و

قرآن كربم، بايه گذار مكـبى عـمـيت ور و مســتل و مسـتغنى در مـعرفت و

## 

.FFD : فلـفـء فلوطينى اسلامى
 .r7.


تَّتاه و اشـراق و رواق و و مـــلـك
صونّه و عرفاى اسـلامى است... : . 10
نــلـفنٌ مــوجود، هـرداخـتـن حكــــان
مسلمان : FFV
. IOr : فلـفـفهاى تأوريلى

.F. : خالص ترآنى

غريبه .

فنون و صناعات بشرى : 1A^.

. Iar
.FYO : فرز عظيم

فهم هستى : نها

فيلسوفان بها اين نتيجه رسبدند كه عـن

بـــسوى المــراق و كثــــف روى
آوردند :

. TV : (صـدرُالمتألهِين شيرازی)


كת
كاشف حُجْب : : RAF.
كاشف دكاين : Y.




كاوشهاى شناختى : Y ا



كتب يونانى و سُريانى : . 7 .
 كرامات : FRT
كــــف حـقـقى : :
صحيح
كثـف صحتح، كــف الهى : rrAdIF: كثف صناعى : RTA. كشف عرفانى : هr : هr
 كهلام نور : ral dr



كمال فقر و قناعت : كالى : FFY


كـال مطلق انسانى


كوشُـهاى شناختى انسان ـ نتيجن مبـت :
. TV7 : اعتقاد
 . FOV : (علاّنة طباطبائى)
ترآن كريم، و عينّتْ گُايى در شناخت : .FDI
تـرآن كـريم، و نـوآورى در مــارن:
.fol
قرآن مجيد، علوم و حكــتهاى تــازه: .rr.
 . عنوانهاى مناسب ديگر

متّصل :
فرب الهى : .
فسط فرآنى : •r، نيز
تفسير امام علىّبن ابيطالب (1ع" .
تصّهماى فلسفى و عـرفنانى و مـابـهـهاى

.Y. : تضاوت اسلامى


بَوسيلُ "ميرزاى اصفهانى" مـطرح

F.r ،Al : تطبنهاى نطرت

قلمرو اعتفادات دينى : R
تواعد اصول : T
تواعد نقهى : זר ا

. IAF : توس نزول


> مكتب تفكيك

مــالكِت و حـزّ تـصرن در امـوال و
امكانات، از نظر شـيخ اعظم كُلينى :
. rVF

$$
\Delta \text { • }
$$

ماميّت جوهرى حقايت مبدنى و معادى : .vf

 (يـــنهاد نحقيق) : רسا .

(يـــنهاد تحقين) : רזبر . . 0 .
كوه تحتّلهاى گران امامت : FI كيفّت حصول علم براى نفس : YTF كيهانشناسى اسـلامى، بـرباية ابـات و رو روابــات، بك انـــلاب عـلــى و

$$
\text { شناختي مغفول : 1.1. } 1 \text {. }
$$

كت گريز از سهلانگارى و درمـممآميزى :
مباحث انتفادى : rav . .rrf
مبارزات اجتماعى و سياسى : rII. گـترش كار „تأويـل" در مـورد مـتون
مبارزات مسـلَحانه و اتـدامـات رانـواب
دينى : .r.
صفوى" : FP4 .

صفوى" : Pr4
مبارز• با „تعقّل خالص فرانیى كه امل
 نـــايجى وحــدتآفرين داشت) :
.rrl
مبارزه با خرافات : ماr
vo : مبانى حفيفت شنا
مبانى خالص ترآنـى، مبـنى مـعارن...
مبانى وحى... : 17، FDD FIT،
. FII : مبانى صحيح علمي

مبانى قرآنى و معارن معصومين "عاني" : . Y
مبانى معنوى : PIT


مانوُُ التُقُلُ : r-1.


$$
\begin{aligned}
& \text {. } 0 \text {. } \\
& \text { كونُـهـهاى شناختى انسان ـ نتيجه منفى : } \\
& \text {. } 0 . \\
& \text { كوسـهـاى سناختى انسال ـ نتيجه منىى }
\end{aligned}
$$

.r.
محتواى مسارفى تـرآن و تـعالبم امـلـ

محدودبّت ادراكات عقلى، يحدودبودن تدرت عفل : • •ror ror
. rar: محدوديتّت دادهمالى علوم تجربى محدوديّت عفل . ITF: ابن رشد ـ ابن سينا : • •
ـ ايمانوئل كانت : . . ror .
. IYF: بر تراند راسل - توماس آكويناس : . .


- رُنه دكارت : . .
- فيض كاشانى : 1.1-1. 1 .

$$
\text { ـ ملآصدرا : } 79 \text {. }
$$

. IYF: مبرفندرسكى ـ
محدوديّت عقل و فيلسونان جديد غري (اشاره) : .
.r.V : محروميتهاى معنوى محقّقان باصلاحيّت : RI

 .FDD ،FDI ،rvr
 مدار اصلى رجـوع اللى اللّه ـ تـعالى - : . IAF
. IAF: مدار ولايت
 مدارمت بر تلاوت ترآن كريم : . . . .

مبناى فكرى :
مُبِّن حقاين : : Y.
،19Y: متألّ ترآنى، متألّهان زبده ترآنى
.rfy rirlr

مترجمان دربارهاى اموى و عباسیى جـي

مىگرفتند، و جه اهدافى را تـعفيب .rVV : مى مكردند؟ (يـينهاد تحقيت) . YFY،19A : متعقّلى سترگ متن كتاب و سُنّت : FFq متون ترجمهشده، جه تأثيرى در نضاي خالص ترآنى صدر اسلام برجـاى
 . .rVV : (يــنهاد تحقيق)
مجاورت امور فانى : R9A.
 مـجرّدكردن "اعـلم" از "اتـارين") ضـابعه است :
مجموع آيات مربوط بـه جـهان بس از .rl : .....
مــتواى اصـيل و گـرانسـنگ وحـى، CFFQ-FFA ،ITY: محتواى הرآنى
. F $\Delta \Delta$
مسـتواى شــناختى و مـعارفى عـارف،



. F $\Delta \Delta$
محتواى مصطلحات فلـفى و عـرفانى :

| مراقبة مـتمر : Fr. | مدرسين عمدهٌ |
| :---: | :---: |
| مدلولات ترآنى، مفهوم ترآنـ فطر : |  |
| . P . | ¢ |
| مربيّان تأثيركذار : . . . . | مدينهُ آعْلَون : |
| مربّى عظّم : | مدينه متعالى : |
| PV. : مربّى |  |
| . YAY : مربّى | در معاد، و نظر علاه رفيعى تزوينى |
|  | درباره́ آن : |
|  |  |
| VA اعمبّت آن : $ا$ ، | نلـسف زاييده عقول نـاتص جـر |
| rav : rav : |  |
| rav : مرحلهُ قلبى اعهال | مراجعه به اخبار درباب معارف و استناد |
|  |  |
| مرزبندى انكار... حركتى علمى : |  |
| نيز |  |
| مرزهاى حقيقى حكـي |  |
|  |  |
| 171 : | بدان نراخواندهاندها از جمله : |
| مرزهاى والای معارف وحيانى : 17 ¢ | ـ Tr |
|  | .rv. |
| . YY9 : "مزاجل كاسل محـّدى | - ابن سينا : |
| تَزْج و تأويل : | ـ شـيخ انصارى : .rV. |
| مسائل الهى مبدنى و معادى : | ـ H H |
| رفمعى فزوينى : |  |
| . r т | . . FDA-FOV : |
| مساعدنهاى بــــار اسـاسى نـظام جـبّار |  |
|  | - RFV : |
| بيگانه درميان مـلمين : | . FYA : مراحل سلوك عرفانى |
| مُتْتخرَج از اعلم جفر)، در عمر حقير : | . PIF : مراحل سير نفسى |
| rra | مراقبت „قلب)\| : |

- 

 . YFV ،1AT ، V (r.
مـعادهاى تـصوّرى (تـختّلى) فـلـفى و
. PFV: عر انرانى
،rI : معادهاى مثالى و تأويلى و روحى .ar
معارن آوران أُنق مبين : 1 . 1 .



 rוז.
"rF : .rY9 ،17
مسـارف خـاص مسـرزاى اصــفهانى :
 - لطيفه.... معارن مبنائى
.FA : معارف خالص عرفانـ
.FA : معارف خالص فلـفـى
 ترآنى، هـعارف تـرآنـى مـحض،


.F.7 : معارف خالص و سلوك خالص

مسعارنشناسان |„كــتب تــفكيك"، :
.ral

معارف قرآنى و حديثى، معارف ترآن و

مستنيران انوار ولايت : Iqr .
 . FFO: : برتراند راسل)

. YFF_YFT : مشرق انوار فرآنى
 (تأييد تا منگام صحتت عملكردماها) رد
بهنگام فـاد عملكردها...) : 199 19 .

مصطلحات علوم بــرى : MIO . PYF: مطالب عرش . YFA : مطالب مردود غزالى . YFE: مطلم حكـت يمانى


 مسlده، بقاى روح متكامل (معاد مندى) : .rvr
 .

 ابنسينا : وr
معاد جـسمانى و ضـرورت مـراجـعه بـه
 ملآصدرا : بوه 9 .





معرفت خداى متعال و مراتب اسـماء و صفات : rvๆ.
.ror : معرفت درست از طريق "اوحى")
 . YIF: معرفت نفس برفي
. . TYV : معرّفى نماز معراج
 . rfy


 در شـــــرن و غــــربـ، راه يـانته

است.....) : در :
معلّمان قرآن : 19 .



 معمارى اسلامى : مـعناى "حكـمت) در "آـرآن كـريم") : . 177
مسعيارماى تـعقّل مسـلمانان تـرآنـى و متفگّران وحـانى، جـرا از ديخـران


معارف لطفيفاى كه مـنبعث و مـتْخذ از

معارف اسلامى مصطلح امـروزى :
.FIA
.FYI : معارف مبدنى و مسادى . YYF TYYY: معارف مبنائى



 .riv
. A1،17 : معارف يقيني

 نـرهنگى تـرار داد، تـا مـردم گـرد


معاويدكه مزه ايجاد (اختلاف سياسى") را درميان اُمت (در جنگگ (اصِفَّني) )
جـــــده بـود، بــه ايـجاد (ااخـتلان


مسيحى، با ارتباط با دربار بيزانس -
دشمنان سـرسخت اسـلام -) دست

مساويه لامـوت مــيحى را - بــمنظور
يــادشده - وارد نـرمنـك اسـلامى
كرد : انr.
".،
 دربـاب مـسارف ... و عـنوانهاى مناسب ديگر .

. FDD : اسلامى" را رد مىكي
|"هكـب تفكيكري، نـه مكتب تـعطيل : . $\Delta 9$
مكـب خالص فقه اسلامى بـديد آمــد : . 71
مكـب خالص معارن ترآنى (در فلمرو
موضوعات نلـفه و كلام و عرفان) يليد نيامد : 1A .
مكـب تبّاض تعاليم حديثى : 11 1 : . lar : مكبهاى تركيبى
 مكـبهاى سلوكى و تفاوت آنها : rهـ

 تاريخ، و در مـهجاي نهايى علم به حقاين و شنـاخت آنها
نيستد : rar.

ملاكك حركت اتمت : 19 .
 منابع يختلف نلسفُّ اسلامى، از يونان و ر و ر اسكــــنـربّه و رم تــــا ايــــان وان و مندوجين :
 منازل و مراحل بس از مرگى : FA مــنزلى بـــيار بـــيار ســاده، بـلاسى و

گرفته شودף (يـيـنهاد نغير روش) :
. rFq
مغالطات جلِّه و خفّيّه : rrv
 . rFF
مــقامات عــلـى و عـــلى ا"مــرزاى اصـفهانى|، تــدرت تـحقيتى، تـوّت تريحه، استقامت سليفه، نظر صانب و و نكر ثاقب وى، و تصريح بزركان

F.A

مفام ترآنكريم : rof rer

 مقدارى معلومات و بسيارى مجهولات : .rFA
مقدّمات تههدى \#.F.A : مكتب"
مقدّمات كــف و صحّت آنها : Ar A. مقدّمات مطريّه : F.A rrar
 مفهور شالتقاطه" : ها ه.
مكاشفات غيررحمانى : اه 1 . 1 .

.FDD : را مردود نـىشـشارد
॥مكـب تفكيك)، با خواندن و دانستن نلسفه - برای واجدان شرايط - هس


॥مكتب تـفكيكه، بـه ضـرورت عـلم
اصول معتفد است : 79 4 .

مكتب تفكيك

مـوضوعات اجــتماعى، در "ادعـيــه"، :
. YVq

مسـوضوعات اجــتماعى، در "خُــطب
.rV7 : فاطميّـهـ
مـــــــــــوضوعات اجـــــــــــاعى، در

تصادی، در

|"انحتجاجات :
موضوعات اتـتصـادى، در (اادعـيــه": :
.rVq
مسـوضوعات افــتصطادى، در „خــطب
.rV7: : فاطميتّه
تصادى، در

.نهجالبــلاغه" :
مـوضوعات الهـى، در (ااحـتجاجات) :
. YVף
. . YVY : :
موضوعات اللى، در \#خطب فاطميّـه"، :
. rVq

موضوعات الهى، در "نــهجالبـــلاغه"):
.

موضوعات سياسى، در \#آحـتجاجات|" :
. PV7
مــوضوعات مسـياسى، در |(ادعـيــه"|" :
.rV9
مــــوضوعات ســـــاسى، در "اخُــطبـ :

موضوعات سياسى، در "نهجالبــلاغه" :
.rV7
موضوعات مهم جهان شناختى : RFF .

هردماى كمبها و فوتالمـاده تـميز :
. FrA
منــأ ريدايش نظريّها (ضرورت تحقيت
دربارס́...) : هrr .
.F. F: منشور ابدى هدايت انسـانى
منشور فزوزان تربيتى : • . .
مـنطبت مــاختن دادهمـاى "وحـى" بـر
دادهماى عقل، موجب حـرمان... :
. rar
منطت و فلسفه و استفاد: آلى از Tنـها :
. F $\Delta V$
منع تأويل : 1A، نيز
تأويل"
من، معادى را معتقدم كه ظاهر ترTان و و
اخبار امل بيت دلالت دارد، نه آن
معادى كد در فلسفه مىگويند (مُين
محـدتقى Tملى - صـاحب حـاشـية
 من، هرچه كه بيثّ مـىروم، بــــتر بـه مسـعنويّت تــرآن مــىرسـم (دكــر
. FAr : فلاطورى)
موافقت يـا مـخالفت نـظريّة فـلــفى يـا
عرفانى با ادلّةٌ تطمى نقلى (ضرورت
تحقيت درباره́..) : Arr .
. Pr : مو جبات ابهام و اشتباهكارى

بويا، مكتب تفكبك، انديشن ...
موحِّد به (اتوحيد قرTنى") :



نبابد هنين بنداشت كه اين فلسفه ممان حقفقتى است كه ييامبر اسلام (پص") درصدد بيان آن بـوده است (دكـنر . For : فلاطورى)
 نتيجه عمل ناتص :

نجات حققیى : • Pq.
نُخبة روزگار :





نسـصوص تــرآنــى در بـاب تـوحيد ر
خلفت : خVr
نظام امامت : 0 .
نظام انديشگى :
نظام تعقّلى : .

 نظاههاى فلسفى اسلام، و معرّنى آنها در

نظر ائتــن: طاهرين"ع") دربارة "نـفس") : .F.D.F.F
نظر ابن رُشد دربـار: مـنطن و خـلـفه: . FOT
نظر شـيخ انصارى دربارة تعارض دلـلـل عقلى و نقلى : PrA.


موضوع مالكيت اراضى در نـه و ســير
مسئله : RVF
مهترين آنها [معارن اصيل و خـالص
ترآنى]، نظربّات آبتاللّه، مرحـوم

(علاّهن جعفرى) :
 بوعلى ييداكنم،كه برمبناى شاصـاريالت
 .vr
ميدان بقا : FY9.
ميدان توبه : FY9 : ميان
ميراث تفكّر انسانى : 47 .
 محتّدى -ص -11: 19


.rr: ميل شديد... به توجيه و تأوريل

ن
نـابـازى حــابق اعـتفادى و شــناختى
اسلامى : rra.
نابسازى معارف ترآن و تـعاليم رُــنـت :
.$|\Delta|$
ناخالصى در سلوك و طـريقتها : 9 جه،
. Frr


نامداران كلام مسيحى در دربار معاوبه :
.rYA
. ITf : نقش نكاملى يا تسانلى اعمال نفش سياستهاى غالب در عصر ترجمه، و عــالمان وابسـته بـه دربـارهانا ر مترجـان بيگانه (يـيـنهاد تـحفين) :

$$
. r V V
$$

نفض ادلَّه و اصول نلـفى (عقرل عُـْره،
 حقاين وحيانى (خواجه نصيرالدّين
 نــض و ابـرامـهاى بـدور از مـحتواى حقايق اللى : 101 . نقطنُ عمده انحراف در اسلام كك منتهى به انحطاط گثـت؟ (ضرورت نحفين) : . MYF
نقل تقطيعى (نقل غيرعلـى) : רז نفل كامل (نقل علىى) : רזر .
 آنها : רצז .
نكـتهماى اعستقادى منطبت بـا تـرآن و
فطرت : rll.

نماز، عصارئ تكلبف : YYV .





نو آررى در فلـفه : FD9 .
 نوادر روزگار : 19 .


نـعـتى كـ خــداونــد در تـبامت از آن

نَفَس اوحى" : نV
نفوذدادن خـربتى فـرمنگهاى بـعگانه : الها نيز
نفوذ سلوكهاى بيگانه درمبان مسـلمين :

نفوذ نرمنگ روم شـرتى و لاموت يهود

جزيرةالعرب... و معتزله : جYA
نفوذ فرهنگث يونان در دين مســـع"ع" :
.rYA
نـفوذ فـرهنگ يـونان در ديـن يـهود :
.rYA
نفوذ فرهنگ يونان در فر هنگى اسلامى :
.ryA
نفى خـاص مــــلزم نـفى عـام نــــت :
ro4 r rov
نفى سلطهطلبى و سلطهبذيرى : چY نفى فلسف، مستلزم نفى استدلال نيست : .rov

نـفى فــطيّت و صــحّت بـارْالى از


رتعقّل) (و استدلال نعقّلى و حركت

نقش ترجمه در تاريخ فكر و فرهنگ و و


واتـعـّت مـعاد تـام جــــانى عـنصرى نور علم Tسمانى : • Pr F. F. : ترآنى
. وانعيّت نور عقل : وانى
واتميّت نور علم : rov : وري

 وجدان علمى : YYA
 وجوب مـرزبندى دقـبـن آرا و اتـوال : .ro
. YYA-YYI : وجه اعجاز فرآنكريك "وحى"، دريايى است كـه مـفـگران در ساحل آن - و غافل از آن - سرگّرم

. rar


 . YFV
 ورود علوم و معارف بيگانه بـه دنـــاى اسلام و بديدآمدن فلـفه و عرفان ور و
تصوّف : سrr .




وصول عقلانى : r. .

وضو، نور و حقيفت آن : وني
وتتى شـيخ اشراف خودئ تصريح مىكند

نور وحى، مكبِّل عتل : ror

.rıه
نهاد ترآنى خالص : RAF نهاد مـر مــئله و تـحقيت دربـار: آن : .rvr . PAF : نهاد يونانى فلـفن اسلامى . |AF: نهفتهاى عقل نوري نيروماى فغال عقل : PFD. 9


واردساختن مـطالب عـرفانى در بـبكر
اصـلى فلسفه (ذوتىكردن برهان) :
-

 "شالق" : FrV.
وارســى شـــخصبّت عـلمى و اعـتفادى
صاحب نظريّه : : مrهـي .
وازگگانى خاصّ معارف ترآنى : F. D.

. 17.



 . YIT : معصومصع

مى ماندند : rVA
. FYY : ... هرخه بيـتر ذكر خداكردن هـركس در مـعارن، مـخالف \#التـقاطه" (وامگگـيرى)، و مـدانـع امسـتغـنا و اسـتفلال مـعارن تـرآن بـاشـد، نـه مخالف ((تمقّل) است نه (ااخبارى)" :
.rqv
.F.F : مركه در مطلع خورشيد نشـيند... هفت عنصر اصلي "احكـمت مـتعاليه" : . 9 V. 79
$\mathcal{E}$
بك معلوم كوخك و هـزاران مـجهول .rar : بزرگك
يكى از بزرگان امل رياخت و م مـلوكي
. FYA : خالص و متشرّعانه
. YYV : يكى از تعالِيم بسيار سازنده
يكـى حـركت را در F مـقولة " كـمم" و \#كيف" و \#أْنْ" و "اوضم") مى داند، مــــلآصدرا حــركت جــوهرى را
مىافزايد، عبدُالرّزاق لامـيـجى ايسن
را رد ممىند و حركت جـوهرى را
. Fl0: :... نمى جذيرد

كه من (تششكيك در ماهيّت) را فائل
هستم؛ مـا نـــى توانـــم حـرف او را
توجيه و تأويل كنيم، كه بس مـين حرنى راكه نلاسفةُ اصالت وجودي و احياناً عرفا در باب حقيقت وجود
گفتهاند با حرف شيّن اشراف منطبت
.VI : مى شود (شهيد مطهرى)
وتتى كه دين حاللت نـلـفى بــدا كــنـلـ، براساس مطالبى هايه گذارى مى كـه مـتزلزلند (دكــر فــلاطورى) :
.FD.
وتون بر اسرار نفس : YYT

ولى كامل الهي در زندان : rVA ولا
$\infty$
. FYI ،rqY : هدايـت ترآنى


مدن از حركت بيحيدهُ ترجمه (ييـنـنهاد
. rVV : تحقيت
مدن غايى خلقت : FA.
هدن مجالس مناظرهاى كه خلفا تـشكيل

ـ در نهرست اخبر (تعبيرات، اصطلاحات،

در بخش مسـانل (ص از

اندكت ـ آورده نــد، زيـرا آن مـــائل و
موضوعات خـود بـصورت (افـهرست) Tا Tمده است .

- از آوردن تمبيرما و موضوعهاى مشابه ـي

بنـبت جامع باشد - و البنه نه كامل - و و
مى نوان ابنگونه موارد را بـامر در مـتن ملاحظر كرد .
- دربـار: مـفامبم و مـوضوعات مـذكور،






مىنهدل، با مطلبى و مـــئلهاى را مـطرح

بيدارعى را موجب میگردده، با نكرى را

مى انگيزد، يا فضايى مى آنريند، با افتى در ديد علىى و شناختى باز مىكند ... - جه بــا اين نهرست، خواندها:امل تأتل و
 درنگگكـردن در اشهارهمايى كـه در آن آمده است برانگِّد.... و اينهـه بايبد بیى
گرفته شود. البته در متن نا اندازها الى از از
آنها سخن رفته است، و مطالبى عرضه

 تنبيهاتيى است گذرا... ناكى كه مجال تحقيت وسبع و تدوبن مستند آنها فرامي آيد، و آنجه ابنجانب ـ در در اين بار دهما در نظر دارد عرضه بدارد .


جهت ــداراى صلاحبّت، به اين برُو مش
 تأيد خداوند بزرگى - بردرازند، و برانى
اداى نكـليف عـلـى و ديـنى، در ايـن

 . جويند

## چند ياد آورى

(O سنخ برخورد „مكتب تفكيك، با فلسفه غـير از سـنخ بـرخـورد كسانى از نوع ابو حامد غزالى است...

O مبانى قويم باجتهاد،، و ضدّ „ااخباريگرى، ...

○ „مكتب تفكيك،، موجوديت ",


 را مورد احترام قرار مىدهد، و طلاّب و دانشيجويان آن را وا وـزيز

مىشمارد ...
 عقل و بهرهورى از نـيروى آن)، تأكـيدى بـنيادين دارد، ليكـن
 احاديث در اين باره - بسيارى از بزرگان فكر و و فلسفه، از گذشتها



O مصطلح، نوعى محدوديّت بـراى قـدرت جـولان عـان عـل انسـانى

مى ميند، و بستر فلسفهها را براى به فعليّت رسانيدن همة امكانات عقل و گشودن همةٌ افقهاى آن بسنده نمى شناسد.

O "مككب تفكيكي، از همگان مى 0

 رسيدن به دركك و دريافت اجتهادى و مستقل نگذرند ...
 انكار نمىشود، بلكه مورد ارزيـابى اجـتهادى قـرار مـى
 مشخّص مىگردد ـ يكت ضرورت علمى .

0 آنكه بحث دربارة آراء بزرگان دليل بزرگى آنان است)، بـلكه



 تفكيكى و تفگّر غـيرتفكيكى است، جـون فـاصله آنگـونه كـه



 را با صراحت و شهامت ياد كـردهانـــ، و در مـتن پــارهاى از آن اظهاراتِ صريح آمده است.

„معالم وحيانى"، را پاس مىدارد ...
[... لازم بود اين مكتب به حوزههاى ديگر، و همئ محيطهاى علمى
 عـالمان و اسـتادان و مـحقّقان و طـلاّب جـي جـويا و دانشـجـويان بـويا خواستار نوشتن كتاب مزبور (مكتب تفكيكت) بودند ...


[... فهرست مسائل و مباحث و مطالب و مـوضوعاتى، كـه تـحقيق

 يك
 تحقيقى كه بيسنهاد شده است، موجّه بـهنظر مـى آيد. ثــانياً مـعلوم



 دقيق، و مهم، و اساسى، و ضرورىى... .... اگر كسى بگويد كه ميان دين و فلسفه نسبت ملازمت نيست،

مكتب تفكيكت
بايد سخنش را شنيد... عجالتاً بگويم كه كتاب مكتب تفكيك، يكى
 كسانى كه به نهضتهاى فكرى قرن اخير توجّه دارند، آن را با علاقه مى خوانند ...
 جـــــهارم (IT)، (زمـــــــتان (ITVr)،
[.179 - 170
*
[... بسيارى از طلاّب و دانشجويان و غيرهم مايل و طالبند كه بدانند، قرآن و روايات معتبر، در مورد معارن اسلام ـ صرفنظر از از انــجه
 آنجه كه در فلسفه و ور فان آمده، جزء بد بديهِّات و و يا مستقلاّت عقليّه


 از ديگران، خلط شده و مرزبندى دقيقى در كار نباشد .
 هدف را دنبال مىكند، طالبان فراوانى دارد ...


[.ff_fy




 مسارنى، نيز تأكد بر استغلال و استمناى مسارن
 آورده شـد .



 مباركت عقل در مراحل تحصيل سعرنت، بـنابر

 جاب مناسب ديده شد. ارجاءها ميكه ـي در در امل

 تبديل گثتن .

## مكتب تفكيك و معارف الهى






است، "جنانكه اخيراً برخى از نويسندگان و فاضلان و استادانان، در



نظرتِّه تفكيكت مسبوق به سوابق طولانى است، با اينهمه، سابقه
متأخّر آنه به برخى علماى تزوين و خراسان بـان بـاز مـى






 دامنه تأثير خود را حـفظ كـرده و بـهصور مـختلف طـرح و تـبيين




 اعتماد ترار گيرد.

در مقالدُ حاضر، نظر به اهميت، ارزش و و غناى مباحث ماحث مطروحه
 ساختهاند، معزّ فى مختصرى از بنيانها و مقولهّها
 جلب مينمائيم
*
مسلمين از صدر اسلام، بيش از ييروان ديگر اديان، اهـتمام بــ

حفظ و گسترش تعاليم الهى اسـلام، كـه در دو مـنبع - \#قرآنه و و
 بيانگر عمق تأثيرى بود كه اسلام بر ييروان خود
 بار سنگين ترى را بهدوش مى المثيدند. شيعيان علاوه بر قرآن و و سنّت


 بسيار عظيم و فراگير گرديد و كمتر موضوعى در زمينههاى مختلف
 نگيرد.

با اينهمه، در بستر تاريخ نكر و تاتّل انسانى، جريانهاى شناختى








 ديدگامهاست و جگونگى نگرش به حقايق و مسايل. مذّعاى هرسه



بر اين بنياد، واقعيتهاى ديگرى در حيات معرفتى بشر، دربرابـر معرفت وحيانى يديدار گرديده است. ماهيت اين دسته از مـعرفتها،






 ارزانى نمودند. ويزگى اساسى اين نوع معرفت دقيقاً عكس معار مارن


 وحى الهى يرووى میكردند، و در راه بهدست آوردن و و فراگريفتن




 ابنرشده بهجاى اينكه عمر و استعداد كممانند خود را وراني

 مىساختند، اكنون جهان با جه حقايقى روبرو بوده، و بشريّت به حهـه معارفى دست يانته بود?؛ ( ( ) ) .

حقيقتى كه اكنون در عرصه معرفت، در جهان اسلامَ يسشاروى
 است. يعنى به اصالت معرفت وحيانى خالص و سـره ور در امـتراج بـا بـا


 يكديگگر تفكيك و هريك رادر جاى خود و با روش خود تعريف

كنيم
نخست: المعارف و شناختهاى خالص و سره، و دوم: معارف و
 ديدگَاههاى مكتب تفكيك در ارتباط با همين مزج و التقاط احساس شده است، زيرا مىبايد اين مسئله اثبات گردد
 مطلبى و بيانى و روشیى و اسلوبى و تكملهاى و تو جيهى و فلسفهاى

و عرفانى نيست، (VA).
براي حـصول بـه جـنين هـدفى مـىبايد بـه مـرزبندى حــايق







 قرآنى و معرفت حقيقى، جه تضمينها بشر بتواند با اتكاء و اطمينان بدانها راه خود را بيابد؟ و و آيا عقل بشر


 اوست. و جون وحى را تصديق كرد، و نيز خستو گشت كه خـود 1. نعريف (علم صحيح") را المام باتر "ع") بـان داشته است ـ (ااصولكانى") ج الص ص91 .

بهتنهايى توانا به كشف حقايق نـيست، در دامـن وحـى مـى آويزدر"
 الهى مراحلى دارد كه عقل نيز در مراحل آن مشاركت مىوريزد. آين

 نتيجهُ اين سلوك حضرت الهى و استفاضه از فيوخات نــامتناهىي. (I VY). بـنابرايـن مشاهده مىشود كه عقل در مسير حقايق الهى بههيجوجه سرگر گردان و
 از ياد رفتهاند، و ظلمت حجابهايى كه بر فطرت فروافتاده، وضـوح صراط را از آن ينهان داشته است.

فطرت الهمى انسان، نخستين بيرت راهنمايى است كه آدمى را به مسير اصلى حقايق الهى ـكه با حقيقت وجودى انسان نيز سازگارتر آنر است ـ فرا مى خواند و بس از آن مىبايد با تلاش و و تهذيب، در در ير تو



„ادر احاديث متعلّد رسيده است كه „معرفةُاللّها بـدون مـعرفت ولايت سودمند و نتيجهبخش نيست. جرابٌ جون مـر معرفت ولايت، درواقع معرفةُاللّه نيست، تـصوّر مـعرفةُ اللآه است. هرجه باشد و از هركس. رسيدن به هر جيز تنها از راه آن و باب


 خدا را مىداند و مىتواند Tموخت) ( (1^1). معصومين به تسلسل از راز

سرحشمةٌ الوهيّت فيض بردهاند؛ و اين نكهاى است كه تاريخ نيز آن


 خاندان عصمت بوده است، در حالى كه "واضع است كهر كهر جريانهاى شناختى اقتباسى و تاويلى همه زايسده حوادث سده اده ادهاى بعد است، از از
 كِنْدى) به بعد تا سده يازدهم. مبانى تصوّف نيز همينگُونه است، با با يك قرن سابقه بيشتر، يعنى از دوران سفيان ثورى (م: آ اقي عرفان نظرى نيز همينگونه است با حدود دو قـرن تأخـير از از زمـان شكلگِيرى فلسفه اسلامى" (1^^) .

بدترين نتيجهاى كه از مزج معارف آمده است همانا „تأويـل"
 "احاشا از ساحت قرآن كه باطن آن حق باشد و اها

 بايد ماهيّت رأى هر صاحب رأيى و انديشهُ هر صاحبانديشهاى وا با
 علمى - مرزبندى شود، و در محدوده خوده، با تحفَّط دقيق بـر آ آن
 است و بـخصوص در مـورد حـقايق الهـى، الفـراط در آن، نـتايج

 ماند.1) ( - A) .

با عنايت به نكات و نظرگًاههاى فوق، دريافته مىشو دكه دعواى


اين مكتب نابسازى و خالص مانى شناختهاى قرآنى و سرهفهمى اين



 معارف قرآنى محض، كارى تحقيقى و تفكيكى دربـارة مسـائل و


 حديثى (ودور نگاهدارى آن معارف از هرگونه امتراج و تـاويل)، برای مستعدان آماده مىگردد..1 ( • 17 ) .



 اصلى است، بلكه اصلىترين عنصر است.|. ( . 1 (1). در اينجا لازم
 ॥مكب تفكيك، تازه است، ليكن واقعيّت تفكيك تديمى و كهن
 راستين و معرفت صحيح همان است كه در قر آن كريم آمده اس است و و او

 وحى و كتاب و سُنْت است در بستر تاريخ اسلامى، از از صدر اسلام

 اسالامى تاكنون همين مبناى اعتقادى و شناختى را داشتهاند، و اساس دين را - در بعد شناخت و معرفت ـ همين مي دانستهاند.) (IAV) .
 جهانبينى و جهانشناسى، و نظام شناختى، و دستگاه فكرى و و مبناى








 نـى شناسد ' و تأويل و انطباقدادن را بـ زيان مبانى وحى و معارف
 مى سازد.1. (171).

و آخر دَعوانا أنِ الحـدللٍِّ ربَ العالمين.
ايام عاشورای IfIV
خرداد IrVه ش .





