**حدوث عالم:**

مبحث حدوث عالم یکی از مسائل کلیدی در فلسفه و کلام اسلامی است که به آغاز پیدایش جهان مرتبط می‌شود. حدوث زمانی به این معناست که پیدایش جهان از نقطه‌ای خاص توسط خداوند آغاز شده و پیش از آن زمان، عالمی وجود نداشته است. در مقابل، قِدَم زمانی به معنای این است که جهان از ازل وجود داشته و هیچ برهه‌ای از زمان نبوده که در آن جهان وجود نداشته باشد (ازلیت عالم).

اقسام حدوث وقدم:

**حدوث و قدم زمانی:** حدوث زمانی به معنای آن است که یک موجود پیشینه‌ای از عدم زمانی داشته باشد، به این معنی که در برهه‌ای از زمان وجود نداشته و سپس به وجود آمده است. در مقابل، قدم زمانی به معنای آن است که موجود مذکور پیشینه‌ای از عدم زمانی نداشته و از ازل وجود داشته است.

**حدوث و قدم ذاتی:** حدوث ذاتی به این معناست که شیء پیشینه‌ای از عدم در ذات خود دارد، به عبارتی به خودی خود اقتضای وجود نداشته و وجود آن وابسته به چیزی خارج از ذاتش است. در مقابل، قدم ذاتی به معنای آن است که شیء قدیم بالذات است، به این معنا که ذاتاً و به خودی خود اقتضای وجود دارد و پیشینه‌ای از عدم در ذات خود ندارد.

نظر فلاسفه:

**فلاسفه** به پذیرش حدوث ذاتی معتقدند اما حدوث زمانی را نمی‌پذیرند. در احادیث امامان شیعه علیهم‌السلام، بیاناتی در خصوص حدوث عالم و نفی قدیم بودن آن آمده است.

به عنوان مثال، در کتاب «توحید» شیخ صدوق، روایتی از امام رضانقل شده است که فردی از ایشان در مورد دلیل حدوث عالم سؤال کرد؟

امام رضاحادث شدن خود او را به عنوان دلیل بر حدوث عالم مطرح کرد و فرمودند:

**« دَخَلَ عَلَیْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ: یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا الدَّلِیلُ عَلَی حُدُوثِ الْعَالَمِ؟ فَقَالَ عَلَیْهِ أَنَّکُمْ لَمْ تَکُونُوا ثُمَّ کُنْتُمْ وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّکُمْ لَمْ تَکُونُوا نَفْسَکُمْ وَلَا کُونُکُمْ مِنْهُ مِثْلُکُمْ...»**

همچنین، امام صادقدر پاسخ به ابن‌ابی‌العوجاء درباره دلیل حدوث عالم، بیان کردند که وجود تغییر و زوال در اشیای عالم نشان‌دهنده بطلان قدیم بودن آنهاست.

روایات حدوث عالم:

مستشهد بحدوث الاشیاء علی ازلیته (حدوث اشیاء را بر ازلیت خویش گواه و شاهد گرفته است

نکات مهم در بیان استاد:

1. عالم در زمان آفریده نشده است، بلکه زمان با عالم خلق شده است.
2. نقل اجماعات علما، در مورد حدوث زمانی عالم.
3. معقد اجماع مطلق حدوث نیست بلکه حدوث زمانی است.
4. هر مخلوقی زمانی است، و زمان همراه با مخلوق است.
5. فرض ازلیت با حدوث در تناقض است.