جهانشناختى در گرو حل اين مسئله است، همحֶنان كه از نظر منكران وجود محمولى، برهانهانى وجود شناختى انـى اعتبارشان را از دست خواهند داد.
 شناختى مبتنىاند. از اينرو اين برهان نيز انـيز اعتبارش را ا از دست

خواهد داد.( ()
در حقيقت منكرين وجود محمولى، كسانى هستند كه نـنش
 در مورد بسيارى از مسائل با مشكل روبدرو گَشته و از حل آنها بىنصيبماندهاند.
وجــود رابط چیيزى اســت كه اســاس نظام عالـــم و ملاط

 معنى معقول نيست. كسانى كه بخواهند جهر جهان هستى را را بدون

 بهدست نمى آورند. آنحه محمول را با باموضوع خود ار تباط مـى مدهد و صفت را با موصوف آن متصل مى سازد، چيزى جز وجود رابی رابط نمىتواندباشد.
وجود رابط ملاك اتحاد و بيگانگى و مناط اتصال و آشنايى

 فاصلهٔ ميان صدق و كذب از ميان برداشته خواهد شد. (؟)

 ديرباز مطرح بوده، اين پرسش است است كه آيا مفهوم "وانجود"
 مى شود.

 كه منكر وجود محمولى شــدهاند و فلاسفـئى اسلامى، معناى حرفى وجود، يعنى وجود رابطي رابطه است.
 عدم اعتبار براهين وجود شناخن را روشن كند.
 آراء و نظرات هر دو گروه پرداخته است.

اكليدوازثها: وجود محمولـى، معدوم مطلق، قاعدةٔ فرعيه، هليئ بسيطه، محمول انضمامى، وجود رابط، وجود رابطى.

مقدمه
اين مسئله كه آيا وجود محمول واقعى است يا خير، علاوه




a) 0 R2002



درونى است، ولى در اينجاجز همان گويى محض، كارى صورت نترَرفتهاست. هر چيــزیى را مىتوانيم به منزلئ منطقــى در آوريمه، حتى
 ولى محمول واقعى عبارت اســت از تعيّن يكى شــى ء و تعيّن عبارت اســت از محمولى كه به مفهوم موضوع افزوده شـــود و آن را بزر گ־تر سازد، نه اينكه در خود مفهوم موضوع گَنجانيده

شده باشد.
وجــود (being =) اصـــاً محمول واقعى نيسـت؛ يعنى مفهومى نيست كه بتواند به مفهوم يكى شى ء افزوده شود. تَار ارئ »خداوند قادر مطلق اسـتـ" داراى دو مفهوم است كه هر كدام

 چییى است كه محمول را در نسبت با موضوع وضع میى كند.
 كه قدرت مطلقه به اين [مجموعه] تعلق دارد، بهطور يكـجا درا در

 بلكه فقط موضوع را فینفسه همر اه با همه محمولاتش در در برابر


 دارد يا ندارد؟







 وجود نمىتواند محمول واقعى باشد، برهان هاى وجود شناختى
را نامعتبر مىداند.


 دارد« بايد تحليلى باشد. خلاصئ استدلال كانت چنين است:
 باشــد) همراه با موضوع بهطور يكـجا ما منكر شوم، هر گر تز تناقض

 وضع كنيه و سه ضلع را از آن سلب كنيم، تناقض پيش مى آيد.


 كوناگون احكام، جدولى شــامل دوازده مقوله (Categories) السـا شى ء و تعيّن عبارت اســت از محمولى كه
بــه مفهــوم موضوع افــزوده شـــود و آن را بزرگتر ســرد مـد، نه اينكه در خود مفهروم موضـوع گَنجانيــده شدهباشد
 اســتخراج و آنها را ادر چهار گروه ســــانتايى دستهبندى كرده است:
مقولات »كميّت" مقولات »كيفيت" مقولات »نسبت" و
مقولات "جهت":


 معلوليّت،مشاركت

ـ ـــولات جهت عبارتارتاند از: امكان و امتناع، وجود و عدم
و ضرورت و اتفّاق


 هليات بسيطه در نظر كانت همه پيشينى و تركيبىاند و احكام پيشــينى تر كيبى عبارت است از انطباق مقولا




 وجود مقولات نتيجه گرفته اســت و اشيا را چنان كه فـا فـى نفسه يا بــه خودى خود (things - in - themselves) هســتـنـد بهطور كلى، جهان »پيديــدار" (Phenomenon) و چنان كه (



> ״جهان نايديدارى" مى خواند. (٪)

مفهوم ״وجود" چون از نظر كانت يك مفهوم پيشـي



 نه "وجود".



 شود، امكان درونى آن همر رفع مىشود و اين خود يكى تناقض

## قاعدهٔفرعيه

اين قاعده كه در كتب فلسفى به نام قاعدهٔ „فرعيه" معروف گشته است، عبارت است از اينكه ثبوت يك شى ء ء براى شى ء

 و غيرممكن اســت، لذا تمــام منطقيين وجود موضـــوع را در




 آنچچه لازم است در اينجا


 فرعيه ناظر به عالم خارج است، صرفنظر از اينكه در اذهان ما ما

> چگَونه است.

در اين جا ممكن است گفته شود چگَونه مىتوان با استناد
 بسيطه

 پيش از وجود مستلزم تسلسل خواهد بود بود.

 است؟ آيا قاعدهٔ فرعيه در اين گزاره جارى است؟ آيا ما معقول است




 موجود باشد تا وجود را بپذيرد و اين خلف فرض است، زيرا اگر
 است و اكر بر ماهيت موجوده عارض شود يا ما مستلزم اين است

 متوقــف بر وجود محمول و وجود محمول همر مـر متوقف بر وجود



 اشاره به يك قضيه دارد كه محمول وجود بر موضوع آن حمل شده است. (^)

تنهما راهحل در اينجا اين است كه گَفته شود: ״موضوعاتى




من در درستى آن ترديد دارم.؟ (0)

وجود محمولى در نظر فلاسفهُ اسلامى<br>فيلسوفان اسلامى، براى حل اين مسئله از دو دو اصل و قاعده<br>اساسى استفاده كردهاند:<br>ا. 1 معدوم مطلق<br>「. Y. قاعدئ فرعيه

## معدوم مطلق

يكى از اصولى كه فيلســوفان مسلمان به آن ملتزماند، اين
 خبر داده نمىشود. اگر اين گزاره را اعكس نقيض كنيهر چنينين


 مانع و ناقص اصل مذكور نيست، بلكه طبق اصل مذكور بايد اين اين
 كرد، ولى وجود ذهنى اين اشــخاص و اشيا


بدان پاسخ گَفتهاند.

پارادوكسيكال بودن اين اصل اين است كه خود »لا يُخَبَرُ

 ايجابى نمىتوان داد، اما خبر سلبى كه در واقع، بیى خبرى است، بلامانع است.
صدر المتألهمين به گَونهاى ديگر پاســخ مى دهد: از معدوم
 حمل شايع نمىتوان خبر داد، زير معدوم مطلق بـر به انـ حمل شايع

 هيتج محض نيست، خبر واقع شده است.






محمول نبودن وجود سبب ديگَرى دارد. (7)




معقول سه گَونه متصور است كه به ترتيب عبارتاند ازي：


محمول هر دو در »خارج＂انجام مىشود．


محمول هر دو در »ذهن＂تحقق مى پذيرد．
 „مى چذيــرد، ولى »اتصاف＂موضوع بـــه محمول در ظرف جهان》خارج＂تحقق دارد．

اين كه گفته شود：بر گَ درخت سبز است．
قسم دوم »قضاياى ذهنيه＂هســتنـد، مانند：كلى يا ذاتى
است ياعرضى.
＂اتصــاف ماهيت به وجــود اتصاف به ثبوت ماهيت اســت نه

 براى ماهيت و قاعدهٔ فرعيه اين اســت كه ثبوت چيزي
 متفر ع بر ثبوت همان چحيز است فى نفسه ما كه 》ز يد موجود است هـر همان وجود ديگَرى براى زيد．


در مقام پاسخ به اين اشكال راههاى مختلف ارائه شده است．
 كردهاند؛ بها اين ترتيب كه گَفتهاند：قانون فرعيت در مر مورد هليات
 برخى ديگر اين قاعده را از صورت معروف خودن، كه همان

 گروهــى ديگر ثبوت وجود را چـــه در ذهن و پ چه در خارج انكار كردهاند و گَتتهاند مفهوم موجود، كه امرى بســيط است است و در فارســى به عنوان كلمه ״ متحد مى گردد．（१） در اين ميان صدر المتألمين براى حل اين اشكا

پيشنههادمى كند：

## راهحل اول





 مانند حيوان به واســطةٔ فصل مقسّم خود، مانند ناطق بالفـع آن موجود مىشود نه قبل از آن و نيز حصه نوع به تش تشخص موجود

 مى شــود و نه اين كه به واسطةٔ ســـياهـى موجود شود، بلكه به
 همين اســت، زيرا فوقيت و كورى و جز اين دو به سبب ور وجود
 عروض وجود بر ماهيت از قبيل عروض عارض الم الماهيّه است

 بالذّات حصهاى از وجود مى گَردد．．．．پس آشـــا كه عـــروض وجود بر ماهيت و اتصاف ماهيت به وجود از قبيل عروض صفت بر امر موجود نيســت و از قبيل اتصاف امر امرى كـي بالذات موجود اسـت به صفتى نيست كه موضوع آن به وجود

سابق نيازمند باشد．《（1（1）
 موجبهاى جارى نيست．
استاد محترم دكتر غلامحسين ابر اهيمى دينانى در توضيح مسئلهٔ عروض و اتصاف بهطور خلاصه مىفرمايندئ ＂جاى هيجّگونه ترديد نيسـت كه محمول در يكى قضيه پيوســته عارض بر موجود خود مى شود．موضوع يكى قضيه نيز چنين اسـت كه همواره به وصف محمول خود متّصف اســت．

زمـرئ（اقضاياى خارجيهه قرار نمى گيرند．اين قضايا را در زمرء》قضاياى ذهنيهين نيز نمىتوان قرار داد．
 عروض محمول بر موضوع، تنها عالم ذهن بـن بـشمار مى آيد ولى ولى ظرف اتصافموضوع به محمول جايى جز جيان جان خارج نمىتوتواند
 اســامى، ظرف عروض را الز ظرف اتصاف بازشــناخته و تفاوت ميان آنها را آشكار ساختهاند．ه（ז）

## راهحل دوم

صدرالمتألمين درخصـوص راهحل دومى كه ارائه مىدهد

ا｜اتصاف ماهيت به وجود اتصاف به ثبوت ماهيت اســت نه اتصاف به ثبوت چيزى براى ماهيت و ثبوت وجود براى ماهيت
 ماهيت و قاعدة فرعيه اين اسـت كه ثبوت چيزى برايى متفرع


 زيد．（\％）
اين راهحل از زاز ان حكيم ابونصر فارابى مطرح بوده اسـت چحنانكهمى گويد：
＂》

 نيسـت و كروهى كِفتهاند دارا ای محمول است و و اما نز نزد من هر دو قول از جهتى صحيح است، زيرا اين قضيه و و امثال آن هر آر كاه

 حالى كه معناى حكمّ به وجود محمول يا يانفى آن اين است كهـ محمول براى شى ء باشـد．

 كلمه كه اجزاى آناند مى كر داند ا اين كه قضيه قابل برا براى صدق




 بهشــمار نمى آور، ولى اكر كسى نظر الـر خود را را در قالب طبيعت



و قسم سوم را 》قضاياى حقيقيهي تشكيل مىدهمند．مانند اين كه بَّوييم：احمد پدر على است／هممان كَونه كه در اين مثال








 جايى جز جهان خارج از ذهن نيست

 ســروكار دارند و سرنوشــت آنها را ا تنها واقعيتهاى خاريا خارجى



 باب قضايا توجه داشته و قضيه را به دو قسم تأليفى و تحليلى



 مى تردد．
كســنى كد قضايا را به دو قســـم تأليفى و تحليلى تقسيم
 و آنَّهه در زمره اين قضايا واقع نشــود آن را به عالمَ ذهن مربوط

دانستلاند．


دسـتداى از قضايــا رابـه جهـان خار مربــوط دانســتـه و و
 تأليفـى خواندهاند．

 ذهن مربوط دانسته
 تحليلى نامنهاداند

در نظر اين جماعت آن دسته از قضايا كه در فلسفئ اسسلامى

 باريكانديشىها كها از خود نشان دادهاند، به جيزيزى بيش از از دو دسته از قضايا نرسيدهاند．

 مربوط دانسته و آنها را قضاياى تحليلى نام نهادماند．آنحّه آنها


 آنحه در اينجا در خور دقت و شايان توجه است اين اين است كه فاسفئ اسلامى دستهاى ديگر از قضايا را مى ششناسند كه در

چرا كه در متن هســتـى دو چییز وجود ندارد تا سخن از عروض يكى بر ديگَرى مطرح شود. (1^) صدر المتألهين در دو راه هليات بسيطه را تخصصاً دراً، از قاعده
 است كه مفاد قاعدهٔ فرعيه شامل هليات بسيطه نمىشودو؛ زير اريا عروض وجود بر ماهيت از قبيل عروض ماهيت اســت و يا مفاد




 بسـيطه مصداق قاعدهٔ فرعيه است، ولى راهحل او او اين است كه
 و ماهيـت عارض بر آن اســت و در اين صورت، عروض ماهي
 جريان دارد و بنابر اصالت وجود، ماهيت از وجود انتزاع مىشود.

 باشد؛ مثل اينكه بكَوييم: البدكاران سرانجام به سزاى اعمالشان مىر سند. اين



 حساب صدق و كذب قضيه رسيد.، ז. احكام تركيبى در برابر احكام تحليلى از اصططلاحاتى است كها از زمان كانت


 تركيبى آن است كه محمول داخل در مفهوم موضوع نباشد، بلكه ذهن آن آن را را


 كَتنهاند. كانتمعتقداست، انكار قضاياى تحليلى مستلزم تناقض گويىيى است، چجرا كهمحمول خوددر موضوع نهفتها است، اما انكار قضاياى تر كيبىى مستلزي متناقض با خود نيســت، پِ قضاياى تحليلى همواره صادقاند، اما در قضايايى تركيبى احتمال صدق و كذب هر دو میرود.


 اكر بكَوييم: 》انسان شاءر است) اين در در حقيقت به معناى اين است است كه الانسان
 موجوديت انســان و شاعريت انسان. از اينرو اين كونه قضايا ار اك اكه محمول در آن ها مغاير تو مضاف بر موجوديّت است پهليّات مر كبّه" مى خورانند.

 در قضاياى حقيقيهمهحمول جيزى نيست كهبتوان آن راضميميمهموضوعبانشمار آورد.در قضاياى حقيقه محمول حيزى است كهاز متن موضوع انتزاعو واستخراج مى شود و بر همان موضوع نيز حمل مى گردد.

وجــود هــر چيــزى موجــود بالــذّات و متحصّــل بــه خود

 نســبت نور است به شى ء نورانى شده، همچچنان كه نور ذاتاً نورانىكننده اســت و غير آن به واسطء نــور، نورانى اســــن همرچنيـنـ وجود در هر مرتبــهاى و براى هر ماهيتــى بالذّات موجــود اســت و و ماهيت به واسطئ آن موجوداست


هر قضيهاى كه محمول آن وجود باشـــد از معتبرترين قضايا به شمار مى آيد. در نتيجه بايد گَفت طبق رأى صدر المتألكهين وجود همان ثبوت ماهيت است نه ثبوت شى ء ا از براى ماهي عين عبارت صدر المتألهين در اسفار چنين است: "اتحقيق ذلك انّ الوجود نفس ثبوت الماهيه لاثبوت شى s للماهيه حتى يكون فرع ثبوت الماهيه. و الجمهور حيث الميث غفلوا عن هذه الدقيقــه ترا همم تارة يختصّون القاعــــدة الكلية القائلة بالفرعية بالاستثنا ء ، و تارة ينتقلون عنها الـو الـا الاستلزام، و و تارة ينكرون ثبوت الوجود لاذهناً و لاعيناً بل يقولون: انّ الما الماهية لمانـا لها



الذّهن و لا فى الخارج الى غير ذلكَ مِن التّعسّفات.

 باب ثبوت الشى ء مىىداند نه از باب ثبوت شى ء لشى ء چچنان كه مى گويد:
"هب، إنّ ثبوت الشى ء للشى ء فرع ثبوت المثبت له، لكن الموجود إنّما هو ثبوت الشى ء لاثبوت الشى ء للشى ء . ه (17)

## راهحل سوم


 او چنين است:
" "وجود هر چيزى موجود بالذّات و متحصّل به خوه است و و
 همرچنان كه نور ذاتاً نورانى كننده است و غير آن به واس واسطهُ نور،
 بالذّات موجود است و ماهيت به واسطئ آن موجود است است

 صدق آن مفهوم است. پس از جهتى در حقيقت، مفهوم انسان
 بر وجود است، زيرا وجود در خارج اصـ اصل است و ماهيت داهيت تابع آن است، مانند تابعيت سايه نسبت به شخص.٪ (IV) (
 محمول، بنابر اين هليات بسيطه كه موضوع آن ماهيت و محمول آن وجود است از باب عكس الحمل است. قاعدئ فرعيه نيز بر اين


 است و ماهيت بر آن عارض مىشود و اين عروض ذهنى است،

