شرح کتاب عقل و جهل

معرفی کتاب أصول کافی و مؤلف محترم

* این کتاب، منعکس کننده فرهنگ ناب شیعی بوده و یکی از قدیمی‌ترین کتب حدیثی شیعه می‌باشد.
* در مورد أسناد این کتاب چنین باید گفت که، أصل بر اعتبار أحادیث‌اش می‌باشد مگر اینکه دلیل خاصی در عدم اعتبار آن إرائه شود.

**نام مؤلف:** أبوجعفر محمد بن یعقوب کلینی

**سال ولادت و محل تولد**: در سال (**240 تا 254 ه ق**) در روستایی در نزدیکی شهر ری به نام کلین

**سال وفات و محل دفن:** در سال (**329 ه ق**) در شهر بغداد

**محل تحصیل:** قم، ری و نیشابور

**سفرهای علمی:** عراق و شامات (سوریه و لبنان)

* این کتاب، حاصل تلاش **20** ساله مرحوم کلینی با سبک بی سابقه و نادر می باشد.
* حدو**د 15** تا **16** هزار روایت در کافی جمع‌آوری شده است. علت اختلاف در تعداد روایات آن است که برخی روایات با دو سند ذکر شده است.

بعض شارحین أصول کافی

1. **مرحوم ملا صدرا ؛ 4** جلد شرح اصول کافی، که به إتمام نرسید.
2. **مرحوم علامه مجلسی ؛ 26** جلدبنام **«مرأة العقول‏»** شرح اصول و فروع و روضه کافی.
3. **مرحوم ملاصالح مازندرانی ، 12** جلد شرح اصول و روضه کافی.

أصول کافی دارای سه بخش؛

**بخش اول: اصول**؛ شامل أحادیث اعتقادی و أخلاقی است.

**بخش دوم: فروع**؛ شامل أحادیث فقهی است.

**بخش سوم: روضه؛** شامل روایات متنوع با موضوعات مخلتف می‌باشد.

تقسیم بندی أصول کافی

**بخش اول (أصول)، شامل هشت کتاب می باشد.**

**باب اول:** کتاب عقل و جهل؛ شامل **34** حدیث می‌باشد.

**باب دوم:** کتاب فضل العلم؛ به مباحثی چون فضیلت علم و جایگاه علم و عالم و... پرداخته است.

**باب سوم:** کتاب التوحید.

**باب چهارم:** کتاب الحجه؛ شامل پیامبر شناسی و امام شناسی می‌شود.

**باب پنجم:** کتاب الایمان و الکفر؛ بیشترین حدیث در این بخش وجود دارد.

**باب ششم:** کتاب الدعاء.

**باب هفتم:** کتاب فضل القرآن.

**باب هشتم:** کتاب العِشره.

نکته: در حقیقت، این سه کتاب اخیر تجلی ایمان مؤمن‌اند؛ زیرا مؤمن باید رابطه خود با خدا را از طریق قرآن و رابطه‌اش با مردم را به واسطه کتاب العشره بهبود بخشد.

مقدمه

تمام مکاتب فلسفی و أدیان فرق از گذشته تا حال در مورد عقل سخن گفته‌اند.

سیر مباحث عقلی

1. مباحث هستی شناسی عقل (هلیّت شیء)
2. مباحث معرفت شناسی عقل (مایّت شیء).[[1]](#footnote-1)

**تفاوت هستی شناسی و معرفت شناسی**

**هستی شناسی**، در مورد وجود شیء سخن می‌گوید؛ مانند: إثبات وجود امام زمان.

**معرفت شناسی**، در رابطه با أوصاف آن شیء سخن می‌گوید؛ مانند: أوصاف امام زمان.

**مباحث پیرامونی هستی شناسی از منظر فلاسفه**

1. آیا عقل، عالَمی مستقل از عالَم انسانی دارد؟
2. سنخ وجودی عقل چیست؟

**نکته:** اینگونه مباحث بیهوده بوده و باعث به هدر رفتن نیروی عقل می‌شود و آنچه مهم است فهمیدن کارایی عقل است و از طرفی اینگونه مباحث در روایات أهل بیت مطرح نشده است.

**توضیح نکته اول:**

**تقسیم بندی عوالم:**

فلاسفه برای توضیح نظام هستی، جهان را به چندین عالم تقسیم می‌کنند که هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارد. این تقسیم‌بندی به شرح زیر است:

**1. عالم ناسوت (عالم طبیعت):** این پایین‌ترین مرتبه از عوالم است که شامل دنیای مادی، محسوسات و جهان فیزیکی است. عالم ناسوت از **ماده و صورت** تشکیل شده و تحت تأثیر زمان، مکان، حرکت و تغییرات است. این عالم همان جایی است که انسان‌ها در آن زندگی می‌کنند.

**2. عالم مثال (عالم برزخ یا خیال):** عالم مثال، عالمی غیرمادی است که از **صورت** تشکیل شده، اما فاقد ماده است. در این عالم، موجودات صورتی شبیه به موجودات مادی دارند، اما بدون ماده و جسم فیزیکی هستند. این عالم بین عالم عقل و عالم ناسوت قرار دارد و به نوعی حد وسط است. عالم مثال را می‌توان به عنوان جایی برای تجسم خیالات، رؤیاها و موجودات خیالی تصور کرد.

**3. عالم عقل (عالم عقول):** عالم عقل بالاتر از عالم مثال است و کاملاً مجرد و غیرمادی است. در این عالم، موجودات از **عقل و فهم** تشکیل شده‌اند و هیچ‌گونه صورت یا ماده‌ای ندارند. موجودات در این عالم ثابت و بدون تغییر هستند. عالم عقل شامل اصول و مبادی همه موجودات است و در این سطح از هستی، تغییر و تحولات فیزیکی وجود ندارد.

**4. عالم ألوهیت (عالم لاهوت):** این بالاترین مرتبه از عوالم است که مختص ذات الهی و مقام الوهیت است. عالم ألوهیت ورای تمام عوالم دیگر قرار دارد و از هر گونه تجسم، ماده، صورت و حتی عقل فراتر است. این عالم، جایگاه خداوند و کمال مطلق است.

به‌طور خلاصه، عوالم از پایین به بالا عبارتند از:

* 1. عالم ناسوت: عالم مادی و محسوسات.
  2. عالم مثال: عالم صور خیالی و غیرمادی.
  3. عالم عقل: عالم عقول مجرد و غیرمادی.
  4. عالم ألوهیت: عالم لاهوت، مقام ذات الهی و کمال مطلق.

توضیح نکته دوم:

عقل از نظر فلاسفه جوهر است یا عرض است یا ماده است؟

بحث در این زمینه موجب هدر رفتن نیروی عقل است، آنچه که مهم است کارآیی عقل است.

مباحث معرفت شناسی عقل

1. چیستی شناسی عقل
2. چرایی شناسی عقل
3. شعاع شناسی عقل
4. اعتبار شناسی عقل
5. نسبت شناسی عقل
6. آسیب شناسی عقل
7. گونه شناسی عقل

**نکته مهم:**

**إحاطه شیطان بر تعقلات و تفکرات؛** وسوسه­های شیطان نه تنها در أعمال ما دخیل است بلکه در تعقلات و تفکرات ما نیز دخیل بوده و به آنها جهت می‌دهد.

بر فرض مثال، قرآن و روایات از دشمنی شیطان و شیوه فریب او و راه مقابله با آن سخن گفته أما در این بین، شیطان این­گونه ذهن ما را به ماهیت و چرایی و فلسفه خود مشغول می‌کند و ما را از بحث اصلی دور کرده و به بیراهه می­کشاند. امیرالمؤمنین در خطبه اشباح می‌فرماید: به آنچه خداوند در قرآن و روایات درباره خود فرموده است، بسنده کن، زیرا شیطان تو را به مشقت می‌اندازد تا تو را وادار به کسب علمی کند که فراتر از دسترس و اندیشه تو است.

**نکته**

مباحث مربوط به تقابل عقل و نقل و نص به طور گسترده در کتب تورات، انجیل و منابع اهل‌سنت آمده است، چرا که روایات عهدین غالباً در تضاد با عقل قرار دارند. کتب فلسفی نیز متشکل از منقولاتی هستند که بر آن‌ها ادله عقلی اقامه شده است. اما روایات اهل‌بیت ، منقولاتی از جانب اشخاصی است که عقلشان ورای عقل بشر عادی است؛ از این رو، این روایات نباید با معیارهای عقل انسانی مقایسه و سنجیده شوند.

تعقل و روایات معصومین

* روایات أهل‌بیت ، عقلانی و هم فوق عقلانی می‌باشند.
* روایات أهل‌بیت ، عین عقل گرایی بوده و به عقل گرایی تشویق می‌کنند.
* أحادیث أهل‌بیت عقل را تقویت می‌کنند.

1. .  **هلیت (آیا؟)**:  
   این اصطلاح به پرسش از وجود یا تحقق یک شیء یا پدیده اشاره دارد. در واقع، وقتی از هلیت پرسش می‌کنیم، می‌خواهیم بدانیم که آیا چیزی وجود دارد یا نه. مثال: «آیا خدا وجود دارد؟» یا «آیا این پدیده در جهان رخ داده است؟

    **لمیت (چرا؟)**:  
   لمیت به پرسش از علت یا دلیل یک چیز یا پدیده اشاره دارد. یعنی، وقتی از لمیت پرسش می‌کنیم، می‌خواهیم بدانیم که چرا یک چیز وجود دارد یا چرا یک رویداد رخ داده است. مثال: «چرا جهان وجود دارد؟» یا «علت این پدیده چیست؟

    **مایت (چیستی؟)**:  
   مایت به پرسش از ماهیت یا چیستی یک چیز اشاره دارد. در این پرسش، هدف فهمیدن چیستی یا تعریف یک چیز است. مثال: «ذات خدا چیست؟» یا «این شیء از چه ساخته شده است؟ [↑](#footnote-ref-1)