## 4



نكتهُ ديكَرى كه بايد به بررسى آن بيردازيم اين است كه افلاطون چِه كمبود و نقصى در سلسلةُ هستى ملاحظه كرد كه اعتقاد به مُثُل مىتواند اين نقصر را تأمين كند. از ديدگًاه سوفسطائيان هم حقيقت يك امر نسبى است نه مطلق، وآدمى ملاكَ و معيار همه
 واقع، انديشهُ سوفسطائيان ثبات ادراكات انسانـي انسانى را تخطئه مىكرد و انديشهُ هراكليتوس ثبات متعلق ادراكات انسانى را خطا مىىدانست و هر
 بهطورى كه افلاطون نظريةُ هراكليتوس را در حوزء محسوسات پپيرفت و بها اينكه محسوسات دائم در تغيير و تحولاند، و ثبات و قرار ندارند معتقد شد. از سوى ديگِر، انديشُّ سوفسطائيانيانرا نيز دربارءٔ ادراك پذيرفت و معتقد بود كه ادراكات خطإِيرند. با پايرش دو نظريؤُ بالا اين سؤال اصلى به وجود مى آيد كه اكر محسوسات در حال تاليّير
 مى كيرد. همين امر باعث شد كه افلاطون اشياى ثابتى را فرض كند كه تغيير و تحول در آنها راه نداردو همين اشيا هستند كه متعلق اندير انديشهواقع مى شوند كه آنها را مثال (ايده) ناميد. تشريح مسئله افلاطون ديدكَاه خود دربارة هُثُل (جمع مثال) راب اب بيان تمثيلى باهنام (تمثيل غار) بيان میىكند. بهنظر افلاطون انسانهايـى كه در طبيعت زندكى مى كنند مانند زندانيانى هستند كـند هـ در يك غار زيرزمينى بله زنجير كشيده شدهاند و توان ديدن

طرح سؤالات:
ا. ا. اهميت نظريْ
Y. Y. منشأنظريهُ مُثُلْ در كجاست؟
 چگَونهاست؟

اهميت و جايگًاه نظريه مُثُل موضوع علومومعارف بشرى اشياى خارجى است است كه علومى مانند علوم طبيعى و فلسفه دربارة آننها تحقيق مى كنند و يا موضوع آنها خود علوم دستأه اول|اند، كه به اين دسته از علوم (امعرفت شناسىى" مى كويند. معرفتشناس يبكرئ علومى راكه با باشياء خارجى در ارتباطاند جراحى مى كندو مورد ارزيابى
قرار مىدهد.
 توجه بيشترى قرار گرفته است ولى تاريخ آن به چیند قرن قبل از ميلاد مسيح برمى گردد؛ بهطورى كهـ فلاسفهُ يونان دربارة مسئله شناخت و معرفت آرفت آراء مختلفى داشتهاند. از جملةُ اين آراء، رأى و نظر افلاطون دربارة شناخت است ديدگًاه افلاطون در باب (امُثُل)، يكى از مسائل جذاب و در عين حال يركشش يون يونان باستان به حسابمى آيد. دامنهُ اين تأثير عميق بها انديشمندان بزرگى چچون ابن سينا، شيخ اشراق و نيز ملاصدرا
رسيده است . نظريهُ مُثُل افلاطون از مـهمترين نظريات فلسفى اوست كه به وسيلةُ مورخان فلسفه هم به لـو لحاظ وجود شناسى و هم به لحاظ معرفتشناسى مورد بحث قرار گرفته است. چحرا كه افلاطون هم مسائل هستى شناسى و هم مسائل معرفتشناسى خور را با اين نظريه حل و فصل كرده است.(خردنامه،
( $\Delta r-\Delta V$ : ش
منشأ نظريهُ مُثُل با توجه به اينكه نظريهُ مُثُل از برجستهترين نظريات فلسفى يونان است، اين سؤال ييش مى آيد كه آيا افلاطون اولين كسى است كه اين نظريه را را مطرح كرده يا اينكه قبل از وى كسان ديگرى بهـ آن

مى شوند.
رابطةٔ عِلّى و معلولى در اين رابطه، مثال به علت و شیىء به معلول وصف شده است؛ يعنى بين مثال هر شیى وء و خود آن شى رء رابطهُ عِلَّى ومعلولى برقرار است و هر هر مثال علت افراد طبيعى خود است. افلاطون دربارةٔ رابطه مُثُل با يكديگر همان رابطكُ
 برفراز همهُ مُثُل، مثال واحدى ست ست بهنام ا خير مطلق "، كه علت همأُمُثُل است.

اشكالات ارسطو بر نظريئ مُثُل الارسطو چندين انتقاد اساسى بر نظر بـريهُ مُثُل افلاطونى وارد كرده است كه به اجمال به بعضى از آنهامى يردازيم. اشكال اول: اگر افلاطون قائل باشد كه همهُ

 و مثال متناظرى دارد و داراى واقعيت است. اكِر بكَوييم كه مفاهيم كلى نسبتها و امور المر عدمى اينط طور نيستند، پِس تكليف مطابقت با واقع آنها كه هيجيجّونهواقعيت متناظرى در عالممُمثُل ندارند، چجيست؟
يعنى اينكه چرا بعضى مفاهيم كلى دارایى مثال
در عالم صورند و بعضى اين طور نيستنـد . اشكال دوم : ارسطو به هلايلى نظريهُ مُنُل را بىفايدهمىداند، ازجمله: الف. نظريةُ مُثُل موجب مضاعف كردن محسوسات شده است. ب. صور افلاطونى درخصوص معرفت ما از اشياء بىفايده است. چرا كه شناخت تازها محسوسات بهمانمىدهدد. چون صور، جوهر اشياء اين عالم نيست؛ چرا كه خارج از اشياست نه در درون آنها. ج. صور افلاطونى در تبيين حركت اشياء نيز
 حركتاند. پپس اشياء اين حركت را ا ز كجا آوردهاند؟ افلاطون در پاسخ بها اين سؤال مى گويد كه علت محرك عالم صور نيستند بلكه علت حركت صانع (دميورز) است.
اشكال سوم: ارسطو با ذكر دلايلى مُثُل را محال
مىداند. بعضى از اين دلايل عبارتاندا ازي از الف. طبق نظريهُ مُثُل افلاطونى، مُثُّل از از اشياء جدا هستند و در عالم مثال قرار دارند. در حالى كه اكر صور محسوسات جدا از محسوساتاند

نور خورشيد را ندارند و روى به ديوار دارند و پشت
 بين زندانيان و آتش راهی مرتفع و ديوارى كوتاه مانند پرده وجود دارد. آدميانى كه مجسمدها و ويكرهمهاى حيوانات را خود حمل مىىكند در اين راه مرتفع در حال آمد
 بالاى ديوار ظاهر مى كردد. ولى زندانيان هركز قادر

 كه زندانيان از زندان رهايى يابند و واقينيتهانـياى موجود در بيرون از غار را ببييند، خوانياهند
 همينواقعيتهاست. اساس حكمت افلاطون بر اين است كه محسوسات ظواهر حقايقاند و علم به آنها تعا تعلق
 به عالم معقولات تعلق مى گيرد. به طورى كه تمام امور عالم چه مادى باشد (حيوان، جماد، نبات) و چچه معنوى (شجاعت، عدالت و ... ) اصل و حقيقتى دارد كه سرمشق و نمونه كامل اوست و بـه حواس درك نمى شود و فقط متعلق عقل مىشـون كه افلاطون آن را مثال (ايده) مىنامد. (سير حكمت در اروپيا، ج ا: : ار ا
 دارد و آنچهه به حس و وهم درمى آيد علم واقعى نيست بلكه حدس وگَمان است وعوام از اين مرتبه 'بالتر نمىروند. انسان ها با تفكر و تعقل به معرفت حقايق ومُثُلمىرسندند. بهنظر افلاطون عله به مُمُثل (صُوَر كلى) بالفطره ور ورو به صورت نزهتنه هر ذهن آدمى موجود است وت ورو روح انسان قبل از ورود به عالم ظاهر در معقولات وجود داشتهو حقايق رادرك نمودوه ودر اين جهان اعنان (عالم ظاهر ) آنها را فراموش كرده ولى با ديدن چيزيزهايى


افلاطون علمر ر تذكرى بيشنمىداند. (همان)
روابط در نظريهُ مُثُل رابطءٔ بهرهمندى
بربرمندى هر شیع ازم مثالشموجب مشابهت اين دو به هم خواهد بود. مثلاًاًانسان عادل بهرئ عدالترا ازمثال عادلدارد. البتنمنظور افلاطون ازبهرمهمندى

اين است كهاشياهمان اشباحمُثُل هستند.

[^0]



حاصل مىشود و اين صورت ذهنى خود يك

 اذهان محقق است. پس اگر جايز است كه حـر حقيقت جوهر در ذهن به صورت عرض تحقق پيدا كند،
 قايم باشند و در عين حال براى آن آها الـا اصنامى در عالم ماده باشدكه قيام بهذات نداشته باش باشنـ لازم نيست حكممالشىء در مثالش نيز جارى بار باشد. (مجموعه مصنفات، جچ، حكمةالاشراق: 9r-9r)

صدرالمتألهمين و نظريه مُثُل صدرالمتألمينتأنويلاتبزركانى تون
 ايراد و اشكالاتى مىنمايد و خود براساس اصول حكمت متعاليه تفسيرى از مُثُل را ارائه مىنمايد : هر يك از انواع جسمانى داراي فرد كامل تامى در عالما ابداع است كه اصل اصل ومبدأ بأبشمار مىرودو و ساير افراد، نوع آن آثارند. آن فرد تام عقلانى به سبب
 به آن تعلق داشته باشد نيست. برخلاف افرا افراد عالم طبيعت كه نيازمند ماده و محلانداند، زيرا اين افراد به سبب ضعف و نقصانى كه دارند يا در ذات يا يا در فعل خود، محتاج بهماده هستندورالبتهـها اشكالى هما ندارد كه افراد نوع واحد از حيث كمال و ونق با با با با هم

اختلاف داشتهباشند. (اسفار اربعه، ج r: FY)
نتايج بحث مُثُل افلاطونى استدلال افلاطون بر مُثُل را با چند مقدمه مى توان بيان كرد.
 r. r. هر انديشهايى متعلقى لازم دارد. r. ب. متعلق انديشه بايد (اهست) و (امر ثابتى)" باشد.
٪ Y. محسوسات هميشه در حال شدن هستند.
 الف. بها امور پايدار تعلق داشته باشد. ب. خطاناينير باشد.
 ا.
■ الـابع


 الإشراق)


پٍ چچگَونه میتوانند شامل ذات آن محسوسات باشند؟
افلاطون به اين سؤال از راه مشابهت اشياء به مُثُل ياسخ مىدهد كه ارسطو اينها را شعر توخالى مىداند. ب. از ديد ارسطو اشيا نمىتوانند از صور ناشى شوند؛ چچرا كه هيجّكونه سنخيتى بين علت و معلولنيست. افلاطون در پاسخ به اين مسئله بحث صانع (ادميورث)، رامطرح میى كند كه به منزلزُ علت فاعلى فوق زمينى است در صورتى كهـ إرسطو علت غايى جهان را محرك بلا محرك معرفى مى كند.
 نكتُّ قابل ذكر در اينجا اين است كه اس اساس فكر ارسطو و افلاطون يكى است و ه هر دو معتقدند كه محسوسات معلوم واقع نمى شوند بلكه فقط كليات معلوماند و به وسيلةُ عقل ادراك مىشيوند ولى اختلاف اين دو اين است كه افلاطون كليات
 محسوسات (جزئيات) را ا از آنها جدا و موهوم و بى بحقيقت و نمايش ظاهرى معقولات و پرتوى از آنها مى یندارد. انما ارسطو جدايى كليات را از جزئيات تنها در ذهن قائل است ونهد در خارج، و وحس رامقدمأه علم و وحسوسات را موجودات حقيقى مىداندور معتقد است كه دسترسى بها ماهيت آنها از طـريق صورت ذهنىشان- كه به وسيلةُ مشاهده و و استقرا در احوالشان كه همان دريافت حد و رسم آن هاست المترا


> بررسى آراء بعضى از حكماى اسلامى شيخالرئيس: شيخ قول به مُثُل را نتيجهُ ناپֶتگى حكمت و فلسفه در قبل از ارسطو
 اشاره مىكند. ابن سينادر فصل دوم ازمقالهُ هفتمه الهيات شفا چنين مى كويد: ايشان گَمان كردند كه شى آر آن كَاه كه مجرد شود از آن حيث كه اعتبار غير اوبا اوهمراه الن نباشد در اين صورت وجودش هما از آن مجرد خواهد شد.

شيخ اشراق و نظريه مُثُل شيخ اشراق در كتاب حكمت الاشراق، ضمن رن رد رد
 پرداخته است. ابتدا به رد نظريه مشّايين از ديدكَاه شيخ اشراق متىترفدازيمهم.


[^0]:    رابطهُ تقليد
    يعنى اينكه اشياء در تقليد از امثال خود موجود

