دو فیلسوف شرق و غرب (تاریخ فلاسفه اسلام)

مدرسی چهاردهی، مرتضی

(4)

«در دفتر زمانه فتد نامش از قلم» «هر ملتی که مردم صاحب‏قلم نداشت»

آخرین پرسش از آقا علی مدرسی این بود که فلاسفه اروپا مانند دکارت، لایبنتیس،بیکن،فنلن،فیخته،بسوئه،کانت چنین گویند:

محقق زنوزی تهرانی در پاسخ شاگرد خود نوشت که ما در بحث‏های‏ کتاب بدایع الحکم همان سخنان را تجزیه و تحلیل کرده و نمودار ساخته‏ایم‏ و حکیمان غرب سخن تازه‏ای نسروده‏اند1

آیا آقا علی حکیم از کجا آشنا بفلسفه فرنگ شده بود؟!

چنانکه فریدون آدمیت در کتاب نفیس خود بنام(اندیشه‏های میرزا آقا خان کرمانی)بدان اشارت نمود2با آنکه رساله دکارت بطور ناقص در همان زمان بوسیله ملا لاله‏زار یهودی به کمک کنت دوگوبینو بفارسی ترجمه‏ شد و بنام حکمت ناصری پخش گردید؛آیا آقا علی حکیم از کجا بفلسفه غرب‏ آشنا شد؟،با آنکه تنها کتاب دکارت ترجمه شده بود؛

دانشمند بزرگوار آقا سید جلال الدین تهرانی مرا گفت،چون در آن‏ زمان آباء یسوعی در بیروت کتاب‏ها رساله‏ها در دانش و هنر و فرنگستان بعربی‏ (1)-بدایع الحکم تهران،ص 276 277 چاپ تهران

(2)-ص 62 از کتاب اندیشه‏های میرزا آقا خان کرمانی چاپ ظهوری‏ تهران می‏نوشتند ممکن است که آقا علی حکیم بوسیله آن نوشته‏ها بفلسفه اروپا آشنا شده‏ باشد.در تأیید نظر ایشان چند کتاب در فلسفه از علماء لاهوت مسیحی بدستم‏ آمد که در همان زمان‏ها از زبان فرانسه بعربی ترجمه و منتشر شده بود.

بحث اصالت وجود-اصالت ماهیت در فلسفه اسلامی معرکه آراء است‏ قیل‏وقالی در حوزه‏های فلسفی و علمی راه انداخته‏اند.میر داماد محقق و حکیم‏ معروف عصر صفوی معتقد باصالت ماهیت بود.

آقا علی مدرس در کتاب(بدایع الحکم)اصالت وجودی است،چند ایراد فلسفی بابن سینا و صدر الدین شیرازی مینماید که مورد توجه حکیمان‏ قرار گرفت.

استاد بزرگوار ما شادروان حاج شیخ محمد حسین اصفهانی که بیک واسطه‏ از شاگردان آقا علی حکیم بود در کتاب نفیس خود(حاشیه بر کفایة الاصول)22 آقا علی را تعبیر به(حکیم مؤسس)می‏کند،

آراء و عقاید فلسفی وی را در دوره اصول فقه مذهب جعفری وارد ساخت‏ صدها عالم روحانی در حوزه‏های علمی و بحث و انتقاد فلسفی بآن مترنم هستند

آقا سید احمد تهرانی مشهور بکربلائی از مشهورترین دانشمندانی بود که از پیروان نظریه اصالت ماهیتی بشمار میرفت،نامه‏های او با آخوند ملا محمد کاظم خراسانی در این‏باره مشهور است،پس از وی شاگردان مدرسه روحانی‏ وی مانند آقا میرزا مهدی اصفهانی و حاج شیخ مجتبی قزوینی،میرزا جواد آقا تهرانی ساکنان مشهد رساله‏ها و کتاب‏ها اصالت ماهیت پرداختند و حقا از فضلای نامی خراسان در عصر حاضر بشمار میآیند.یکی دیگر از دانشمندان نامی‏ معاصر علامه حائری مازندرانی مقیم سمنان است،گذشته از تألیف چهار جلد کتاب در«حکمت بو علی سینا کتابی بنام بدایع الحکم فی کشف خدایع‏ بدایع الحکم»تألیف نمود که سخت بر آقا علی حکیم تاخت.

در آغاز مقدمات هزاره ابن سینا در ایران،استاد غلامحسین صدیقی‏ فهرستی از مطالب آثار و زندگانی بو علی سینا تهیه و منتشر ساخت که مدعیان‏ دانش دیگر شرح احوال‏نویس شیخ ما نشوند؛بلکه یکی از نکته‏های تاریک فلسفه وی‏ را مورد تحقیق و تجزیه و تحلیل قرار دهند،قضا را در همان هنگام ایشان بوزارت‏ کشور منصوب شد منهم بفرمان شاهنشاه آریا مهر یازده سال تمام رئیس اداره کل‏ مطبوعات کشور بودم.»

(1)-نگاه کنید بشرح احوال و آثار محقق اصفهانی در فصل نقش ایران‏ در جهان عرب.»بقلم مرتضی مدرسی چهاردهی در مجله وحید سال چهارم.

از استاد خواستم اجازه فرمایند مقداری از آن جزوات در شهرها پخش‏ شود،شاید دانشمندان و حکیمان گمنامی باشند که درباره شیخ الرئیس مطالعات‏ و تتبعات دقیقی داشته باشند.و این جزوه‏ها نیز مورد استفاده آنان قرار گیرد،از آنجا که لازمه شخصیت علمی هر فاضلی تردید است،دکتر غلامحسین صدیقی هم این تقاضا را با اندکی تأمل پذیرفته پس از چند روز در حدود صد و پنجاه جزوه از فهرست مزبور مرا بخشید که در آن هنگام بشهرستانها فرستاده شده یک ماه از این مقدمه گذشت علامه حائری سمنانی مازندرانی کتابی‏ بنام«حکمت بو علی سینا»در چهار جلد تألیف نمود که بعدها در تهران چاپ‏ شده یکی از مدعیان دانش و فرهنگ هم رساله‏ای در شرح احوال و آثار ابن سینا نوشت و تصویری از خود بجای حکیم بزرگ ایرانی در مقدمه نوشته خود نقاشی‏ کرد و برای ما فرستاد!!

شیخ با اجازه آیت اللّه حائری علامه مازندرانی در کتاب(حکمت بو علی‏ سینا)جلد دوم پاورقی صفحه 353 می‏گوید:قول به اصالت وجود که مفتاح قول‏ بوحدت وجود بلکه وحدت موجود است خطرناکترین لطمه و سخت‏ترین ضربت‏ بمعرفت اللّه است بخلاف اصالت ماهیت که از این خطرات مصون و از این تصنعات‏ فریبنده صوفیانه و شاعرانه بی‏نیاز و لب توحید و تمجید و لباب تقدیس و تنزیه‏ است و حس وعیان هم در اعیان جز ذوات متنوعه حقیقیه چیزی مشاهده نمی‏کند حز باعتبارات و اسماء».

دوست ارجمند و دانشمند محقق جعفری تبریزی در کتاب مبدء اعلی‏ ص 74 چاپ تهران در این‏باره گوید:

مکتب وحدت موجود با روش انبیاء و سفراء حقیقی مبدء اعلی تقریبا دو جاده مخالف بوده و بهمدیگر مربوط نیستند زیرا انبیاء همگی و دائما بر خدای‏ واحد ماوراء سنخ این موجودات مادی و صوری تبلیغ و دعوت کرده‏اند و معبود را غیر از عابد تشخیص و خالق را غیر از مخلوق بیان کرده‏اند.

آقا سید جلال الدین آشتیانی شارح فصوص الحکم تألیف محیی الدین عربی‏ و مؤلف کتاب‏های نفیس دیگر در فلسفه اشراق ملا صدراء تا اندازه‏ای انتقاد پیروان اصالت ماهیتی را پاسخ داد.