فرهنگ فلاسفه (راغب اصفهانی)

جوادی، واعظ

ابو القاسم،حسین بن محمد بن المفضل معروف به راغب اصفهانی(اصبهانی) ادیبی دانشمند و فیلسوف اخلاقی نامبردار بود و در اواسط قرن پنجم هجری‏ در اصفهان چشم بدنیا گشود و پس از تحصیل علوم مقدماتی به بغداد رفت و در آنجا مشهور گشت و از اقران امام ابو حامد غزالی شد.بیهقی در تتمه صوان- الحکمه،از وی بنام حکیم ابو القاسم الحسین بن الفضل الراغب،یاد می‏کند و گوید،کتابهای زیادی تألیف کرد و وی چهار کتاب از آنمیان را نام می‏برد و از ابتدای کتاب تفصیل النشأتین و تحصیل السعادتین عباراتی نقل می‏کند که‏ مبیتن افکار و مقصود راغب است:

گروهی از مردمان حرف می‏زنند،لکن از روی هوی و امیال نفسانی. و می‏آموزند،اما بی‏فایده.چیزهائی می‏دانند،ولی مربوط به ظاهر زندگانی‏ می‏باشد.مجادله می‏کنند،لکن این جدالشان باطل و نارواست.احکامی‏ صادر می‏کنند،اما از روی نادانی هست.دعوت می‏کنند،ولی با خداوند، خداوند دیگری را انباز می‏گیرند.

آثار و تألیفات

1-محاضرات الادباء(در دو جلد چاپ شده)

2-الذریعه الی مکارم الشریعه.چاپ شده

3-جامع التفاسیر،مقدمه آن چاپ شده و قاضی عمر بیضاوی در تفسیر خویش از آن بهره‏ور گشته.

4-المفردات فی غریب القرآن،چندبار چاپ شده.

5-حل متشابهات القرآن(خطی).

6-تفصیل النشأتین(در فلسفه و روان‏شناسی)در مصر بسال 1323 و نیز در بیروت چاپ شده.

7-تحقیق البیان در لغت و حکمت(خطی)

8-الاعتقاد.(9)افانین البلاغه(خطی).

کتب و رسائل دیگری از او بیادگار مانده است که ذکر آنها مجال بیشتری‏ لازم دارد.

مختصری از منابع تحقیق:

1-روضات الجنات ص 249

(2)کشف الظنون حاج خلیفه چلبی ج 1 ص 36

(3)تاریخ الحکماء الاسلام ص 112

(4)آداب اللغه 3:44

(5)الذریعه الی تصانیف الشیعه،5:45

(6)سفینة البحار مجلسی ج 1 ص 528

(7)فهرس الخزانة التیموریه ج 3 ص 108

(8)مجلة المجمع العلمی العراقی-24:275

(9)بغیة الوعاة سیوطی ص 396(به اسم مفضل بن محمد)