

استقلالى به هريك از اين وقايع و جداسازى آنها از بستر تاريخى خويش، دركى نـى ناقص و احياناً نادرست را در پیى خواهد داشت بر اين اساس، پ夫وهشگگران ناگزيرند در در مسائل و و موضوعات علمى به گَشتتهُ علوم مراجعه كنند تا تا
 مسئلهُ اصالت وجود يا ماهيت يكى از موضوعاتى المى

 صدرايى و مؤلفهاى اساسى است است كه همراه با با عناصر و مؤلفههاى ديگر، نظام فلسفى سام سازوارى را تشكيل داده است.

چچگَونگَى رابطءُ وجود و ماهيت از ديدگَاه ابنسينا ابنسينا براى تبيين چگگونگى رابطهُ وجود
 نخست به اثبات تمايز آن دو مى پردازد؛ زيرا هرگونه سخنى از چگَونگیى رابطهُ وجود و ماهيت و اصالت


حكيده
پرسش اصلى پ夫وهش حاضر اين است كه ديدگاه ابنسينا و شيخ اشراق و ملاصدرا دربارئ اصالت
 تمايز بين وجود و ماهيت تأكيد مى مكند و و زيادت خارجى وجود بر ماهيت را بهگونهایى نفى مى كنـد كه به نفى زائد يعنى وجود منتمهى میى نتيجه مى گيرد كه ماهيت اصيل است ون و ابنسينا با ملاحظات دقيق خويش بر عروض ذهنى خارجى- وجود بر ماهيت تأكيد دارد. بدين لحاظ ابنسينا به تحقق خارج وجود تصريح كرده و جعل و علّيّت را نيز از شئون وجودى دانسته است. مسئله اصالت وجود اصالت ماهيت از اصول زيربنائى فلسفهُ اولى اصـى است و صدرالمتألهين ابتدا قائل به اصالت مات ماهيت بود ولى در اثر تحولى كه در او او بها وجود آمد آمد قائل
 معتقد شد كه وجود داراى موجوديت كلى، چون نور خورشيد است، كه موجوديت كلى دارد و بر همه چیيز مىتابد.

كليدوازهها: ابنسينا، شيخ اشراق، ملاصدرا، وجود، ماهيت، عروض، اصالت، جعل

مقدمه
علوم و معارف گوناگون در طول تاريخ، با توجه به زمينههان، نيازها وعوامل ديگِر، بهتدريج باريا با تلاش
 ميان، وقايع و تحولات علمى، همواره پيوندى آنى ناگسستنى با يكديگر داشتهاند؛ از اينرو، نگاه


اين انوار و در رأس آنها نورالأنوار است كه از
 ثابت مىشود و اكر كاه ديده مى مشود كه سهروروردى حضرت حق را وجود صرف مى إخواند و مى كويد „الحقّ ماهيته إنيتهه) از باب اين اين است كه دارد مشَّيى بحثمى كند و خود، اين نكتهن رادر مواردى ارى

تذكر مىدهد. از طرف ديگر، بيان مى كند كه اثبات اصالت وجود در واجب تعالى، مشروط به اين اين است كه اعتبارى بودن وجود ثابت نشود و حتى از ازين هـي
 امرى اعتبارى است و مراد از از اثبات وجود برای اري او در برخى عبارات، وجود مصطلح نيست بلكه مراداد، حيات، ظهور و ادراك ذات است كه امورى ماهوى

هستنـلـ.
ديدگَاه مالاصدرا در مورد ماهيت و و وجود ملاصدرا مى گويد: درست است كا كه مفهوم ((هست)"، يك مفهوم ذهنى و اعتبارى است و معنى لغتى است، لكن مصداق دارد و مصداق آن هم وجود است و قابل تعريف نيست. استدلا سادة او اين است كه هر پیيزى را ابه وسيلهُ وجود تعريف مى كنند و چيزى شناخت انتهر از وجودنيست تابتوان وجود رابه آن شناخت ماضاصدرا مى كويد مفهوم وجود، مشترى است و محمول است بر همةُ اشياى متقرر به حمدل تشكيكى است و نه به حمل تواطؤو وِى گويد: مشترى بودن وجود بين ماهيات تقريباً از اووليات

 چحند ماهيت موجود و ماهيات غير موجود و اگر موجودات در مفهوم مشترك نمىى بودندلازلزممى آمد كه حال پارها از از موجودات با پارهاى ديگر مانند حال وجودباعدام باشد. ملاصدرا مى گويد: آن وجه مشترك بين ماهيات موجود كه ما را مجاز میى آارد كه مفـومو وجود را بر آن ها اطلاق و حمل كنيم چچيست، آن حدَ مشترى راملاصدرا مصداق مفهوم وجودمىداند.

نظر ملاصدرا دربارهٔ ماهيت از نظر او، ماهيت به اعتبار ذاتش ماتش موصوف به صفات متقابلى مثل (واحد و و كثير)" و (اكلى و ونى جزئى" مىشود؛ ولى هيجّكدام از اين صفات در حوزء ذاتيات ماهيت قرار ندارند. براى مثال، ، ممكن است پرسيده شود كه انسان موجود است يا معدوم؟ به نظر ملاصدرا انسان-از حيثيت


يعنى (چچيزى +وجود)، بر ذات(احق)، قابل اطلاق

 ندارد. اما با معنى اول، كه (احقيقت صرفي)، استا است بر او قابل اطلاق است؛ زيرا (اوجودى) كه هـ در ساير اشياء، اضافه بر ماهيت است در او، عين ماهيا است. ماهيت حق، يعنى همان وجو الين واحو واحد مطلق حقو (اوجود حق)،يعنى همان حقيقت حق، همان ماهيت مطلق حق. (شيخ اشراق، بىتا: به نظر شيخ، آنچه در عالم هستى اصالت دارد ماهيات مختلفومتنفاوت اشياست ووجورد، چيزى اییى است كه تنهادر ذهن وعقل، باماهيات خارجى اين اشياتعقلمىشود. شيخ اشراق همحچون ابنسينا بر تمايز بين وجود و ماهيت تأكيد مى كند و قول به زيادت ذهن انـى و و
 او خود زيادت خار جى وجود بر ماهيت راهي را بهكونهالى نفى مى كند كه به نفى زائد يعنى وجير وجود منتهى مى شود. او بدين لحاظ نتيجه مىگيرد كه ماهيت اصيل است.
شيخ اشراق معتقد است كه مغايرت خارجى در
مورد مفاهيم ثانيهُ فلسفى مانند وجود، امكان، و وحدت معنا ندارد ود و مغايرت
 تحقق نيافتن آنها ادر خار ج است و وجودنيز يكى ازي مصاديق اين قاين قاعده است؛

(زيرا تحقق و حصول داشتن به معناى موجود بودين است است).
بيان ديحر شيخ اشراق بر نفى تحقق خارجى ارجى وجود بدين صورت است: اكر وجود در خار ج به عنوان وصفى زائد بر ماهي انيت موجو



 اين عقيدة شيخ اشراق در در مورد وجود و امثال آن (زيادت وجور آبود بر ماهر ماهيت در


 با رد اين دو ديدكاه از عدم مغايرت و و زيادت وجود بر ماهياهيت در خارج نـير نتيجه


ذهنى بودن وجود در نزد وى، زمينهساز بحث اصالت ماهيت گرديده است.

> هويت ماهوى انوار نزد شيخ اشراق كفتيم كه شيخ اشراق به اصالت و مجعوليت ماهيت قائل مكيباشد. بدين لحاظ هويت انوار راماهوى مىیداندو كلّ نظام نورى
خود را بهـ ماهيت پيوند مىزند.

خلاصه اينكه شيخ اشراق حقيقتاً اصالت ماهيتى است و هويت انوار رانيز ماهوى مىداند كه از جمله

فاعده خود مبتنى بر پذيرش اصولى مخالفبانظر مشهور است:
ا. در هر چيزى، وجود، موجود است. 「. وجود
 قابل حركت است.







 صور نوعيه و طبايع جوهريهاند. مصحّح اين حركت و و منشأ سير آن نيز خيز خود
 تبع صورت متحرك و متجدد مىباشد.

نتيجهكيرى
 تمايز ميان وجودوماهيت تأكيد دارد. او قول بهازيادت خارجي





 در اين خصوص دقيق نيست؛ زير ا ابنس إسينا آشكارا مى كويد كه مراد از عروض وجود بر بر ماهيت عروض
 قائل به اصالت وجود و اعتبارى بودن ماهيت اسراست است اسرا و وجود را در انتها ،عنوان ظرف و شرط ادرایا ماهيت مى شمرد و بها اين معتقد است كه انـ ماهيت
 وجود بهرهاى نبرده است حتى در در فضاى عقل نيز قرار نمى كيرد، ضمن آنكها از حكم خودنيز نيز كهـ عدم اقتضاست بینصيبمىماند.

■

 مرعشى، قهـ


 هـ هـ جوادى آملى، عبدالله، شـرح حكمت متعاليه، قه، اسراء، قه، . HAT



ديگر آن است كه: با اين نگرَرش در مورد ماهيت، آيا ارتفاع نقيضين لازم خواهد آمد؟ ملاصدر ار ارتفاع نقيضين را از يك مرتبه از مراتب واقع -كه در اينجا
 را در جايى محال مىداند كها از جميع مراتب واقع

 و وكته كه اين انسان، انسانى است كها صرفاً بهن نفس ذات و ماهيت او نظر شده است؛ اين انسان هيجّ
 رانمى پذيرد. وى شدت و ضعف و تشكيك در مراتب شىء را را مربوط به خصلت برخوردار نمىداند. او معتقد است كه آنچّه منشأ آثار و مبدأ المور بهشمار مى آيد، جز درجات وجود و مراتب هستى، چيز ديگرى نمىاشد به عبارت ديگر، لازمهٔ تفكر مالاصدرادر باب حركت
 واحدى را در نظر بگيريم كه از حدود فرضى آن، ماهيات عقلى انتزاع شود. او بر اين اعتقاد است كه ماهيت فقط در ریتو وجود موجود مى شودو مادامى كه از ازوجود بهرمرانى نبرده است، حتى در فضاى عقل نيز قرار نمى گيرده؛ ضمن آنكه از حكم خود نيز كه عدم اقتضا اقناست،
 آنچها از نظر مالاصدرا واقعيت دارد، وجود است. او معتقد است مفاهيمى چون (اماهيت) و و اجزاى واى آن داراى وجود ظلَّى و تبعى هستند و با با اعتقاد به حركت جوهرى، ماهيت امور مادى، از از هوياتى التى ثابت به هوياتى سيَّال و به طيفى از ماهيات تبديل مى شوند. ملاصدرا، باپذيرش تركيب اتحادى مادهوصورت، اين اتحاد را از قبيلي اتحاد امر متحصصّل با لامتحصّل
 جنس در فصل مىانگًارد. وى مى گويد عقل
 و براى آن، دو اعتبار قائل مى شوو: به يك اعتبار، كه جنبهُ مشترى آن است، آن آن را جنس و و به اعتبار اعتبار
 جداى از وجود صورت ندارد؛ حكم ماده همان حكم صورت است.
 مى تويد نظر من هيجّ تعارضى با آرايى ايشان ندارد. او ضمن بيان دلايل چهاركارانه، بها اثبات اين تركيب مى يردازدو البته خود نيز اعتراف میى كند كه تركيب اتحادى ماده و صورت، به دليل ييجیيدگى، مورد قبول حكماى مشهور قرار نگرفته؛ زيرا پیذيرش اين

