

را آغاز مىكند. نقدملاصدرا بربرهانصديقين: صدرالمتألمين مى گويد شيخ براساس مفهرموم وجود و و تقسيم آن به واجب و ممكن، به تقرير آن پرداخته و و حال آنكه طريقهُ صديقين نظر به حقيقت وجود است نه مفهوم آن. بنابراين مسلك او اقربالمسالك به به منهج الصديقين است نه خود آن منهج.

سهروردى و برهان صديقين: شيخشهـابالدين سمروردىددر آخرينومهمهترين
 براساس قاعدة نور ارائه كردهو ودر آن نورالانوار، مبدأ
 منطبق بر سلسله مراتب وجود صدرايىى بدانيانيم
 صديقين دانست؛ چران كهر صدرالمالمتألمين تقرير خود از برهان صديقين را، قريبالمأخذ به طريقهُ
 فلسفهُ صدرايیى وجود حقيقتى واحد، ذو مراتب وري

## مبانى برهان شيخ اشراق

 الف) از ديدكاه شيخ اشراق مبدأ برهان نور مجرد است.ب) برهان مبتنى بر مراتب تشكيكى نور است.
 ملاصدرا و برهان صديقين: ملا صدرا در آثار متعدد خود از جمله مبدأ و ومعاد، مفاتيح الغيب، اسرارالآيات، مظاهر الهيهو وشواهد الربوبيبه، عرشيه
 است كه در اين جا به تقرير اين برهان الن در اسفار


اصول و مبانى برهان صديقين ملاصدرا 1. پـ پـيرش واقعيت خارجى كهمرز جدايى فلسفه از سفسطهاست. r. ا. اصالت وجود: بنابراين اصل، واقعيت خارجى
 فقط حدود واقعيت را بيان مىكند. يعنى وجود امرى اصيل و متحقق در خارج است: ا(ان الوجود حقيقية عينية) (همان: ^٪) r. وحدت و و بساطت وجود: يعنى وجود از آن جهت كه وجود است امرى واحدوبسيط است است ان ان ان

 كه، در عين وحدت دارایى مراتب كثير است، يعنى افراد وجود، گرچهه حقيقت واحدى هستند اما در در
 ابن سينا در اشارات (نمط چهارم) ابتدا، اجمالاً
 تنبيه ويك اشارهواجبالوجودر ا اثباتمىكند:
 غير ملاحظه كنى يا وجود ازحاق ذاتش برای براى او ضرورى است يا ضرورى نيست. اگر وجود انر برايش ضرورى باشد پس او به ذات خودش واجبالوجود است و او موجودى است است كه قائم به ذات خات خود بوده و هستى هاى ديگر هم قائم به ذات ات او هستند. اكر اكر
 كفت امتناع ذاتى دارد. زيرا ابتدا آن راموجود كرديمو اين موجودبها اعتبار ذاتش نهواجبا است نه ممتنع الوجود. پس هر موجودى به لحاظ (اتش يا واجب الوجود است يا ممكن الوجود.
(ابنسينا، جr: r، r، r، r) شيخ در پايان، بعد از اينكه ثابت میى كند علت بايد در طرف مجموعه باشد نه وسط آن (حون اگر اتر در وسط باشد لازم مى آيد معلول باشد)، نتيجه فصول (ألـور
 علتهاومعلول اها ترتيب يافتنهباشد، خواه متناهنى يا غيرمتناهى (اولاً) وقتى همهُ افراد سلسلهالى وصف معلول بودن را داشته باشندا، بها علتـى خارج از آن مجموعه نيازمندند كه در نهايت آن سلن سلسله
 سلسله علتى باشد كه معلول نباشد آن بايد در نهايت سلسله باشد. نتيجه اينكه هر سلسله انـلـو از معلول بايد به واجبالوجودى كه وجوب، ذاتى آن است، ختمش شود. شيخالرئيس بعد از اثبات واجبالوجود، توحيد صفاتواجبالوجود راثابت الومىكند.
اصول و مبانى برهان ابنسينا ا. پذيرش اصل واقينيت يا موجوه، بهعنوان امرى بديهـى كه نيازمند اثبات نيست، چون موجود موضوع فلسفه است.
r. r. مقسم قرار دادن موجودنه ماهيت؛ r. ب. تقسيم موجود به واجبالوجود (غنى بالذات) و ومكنن الوجود، يعنى وجودوابسته به غير كه لازمهٔ اين وابستگى معلوليت است؛ با با بطلان اولويت ذاتى (ترجيح بلامر جح)، يعنى هيج معلولى بدون علت نيست؛ هـ. هـ ابطال تسلسل علل نامتناهى؟؛ 9. اصل در تحقق هر جيزى وليا وجود است وموجود
 چچون شيخ برهان را با موجود آغاز مى كند و در در ابتدان لفظ چهار هم با (ففى الوجود و علله) بحث بحث


علامه طباطبليى برهانصديقين رامحكمبترين برهاندر اثبات واجبالوجود مىتداندو معتقداستكه اقرار اعتقادبه واجبالوجود امرىبديهـى

واقعيت ذاتى هستند．
 برهان انى از نوع دليل بلكه برهان از از نوع ان مطلن

 پیى مى ربريم［البته در ديدگاه ملاصدرا اين برهان،


 ه．اين برهان اخضرالبراهين است زيرا بر هيج
 ملاصدرا كه مبانى تصديقى آن را بين سه تا پنج اصل ذكر كرده اند． \＆．اين تقرير هم اصل ذات حق و هـم توحيد او را

ثابت مى كند．
（ا منابع، ا．آشـتيانى، ميرزا مهدى،（شـرح حكمت متعاليه تعليقه منظومه
「．ب．ابنسينا، حسـينبن عبدالله، الاشـارات و التنبييهات، انتشارات مطبوعات دينى، قه،



اسلامی．تهران، هـ شيرازیى، صدرالدين محمد، الشواهد الربوبييه، انتشارات دانشگاه مشهيد، 1494
9．طباطبائى، ســيـدمحمد حسـين، اصول فلسفه و روش رئاليسم، انتشارات صدرا، تمران،



 9．طباطبائى، سيدمحمد حسين، بداية الحكمة، انتشارات اتارارارالمعرفه الاساطمى، قم، 1494 －ا．طباططبائى، سيد محمد حسين، نهايه الحكمة، موسسة انتشارات اسلامى، قم،،


مرتبهُ واحدى نيستند．بلكه برخى قوى قـى ور و برخى ضعيفترند و بعضى كاملتر و بعضى ناقصتر． يعنى مراتب وجود سلسلهُ ذومراتبىى را تشكيل




معلول و وابسته به غير و فقير، و فقرش هم ذاتى است．（همان）

## علامهٔ طباطبايى و اوج برهان صديقين：

（طباطبايى：（ ）F－IV
علامه طباطبايى：با با بيانهای گوناگو
 مى پردازد．از جمله تعليقاتش برانر براسفار كه به به اثبات واجبالوجود مى پردازدن، برهان صديقين را
 معتقد است كه اقرار اعتقاد به واجبا
 الوجود آورده مى شود تنبيه و تذكرى بيش يـن نيست．

## امتياز برهان صديقين از ديدگاه علامه

 طباطبايى ا．برهانى است كه از همه براهين اثبات وجود واجب تعالى، استوارتر و متقن است كهن در در آن آن از وسط خود وجود است نه امورى از قبيل（（حدوث）،）،
 تأمل در خود（اهستى＂）وجوب و ضرورت آن آن اثبات

مى تأردد：
（البراهين الدالهعلى وجوده تعالى كثيرة متكاثرة واوثقها وامتنهها هوالبرهان المتضمّن الـنـن السلوك اليه
 لما انهمم يعرفونه تعالى به لا بغيره＂）（طباطبايى： （ran
Y．اين برهان مبتنى بر واقعيت خارجى است نه
مفهومصرف.

「．ا．در اين برهان هممثل برهان صديقين ملاصدرا به ابطال دور و تسلسل نيازى نيست．

## مبانى برهان علامه

ا．پذيرش اصل واقعيت كه مرز بين اثبات حقيقت وسفسطه است．
「．
نتيجه：واقعيت بالضروره موجود است و در در ذات خويش واجب است و اشياى ديگرى كه واقعيتشان از ذات خودشان نيست محتاج به اين

