

# و نظّريات فلسفه نوشتهُ كـ . آثدوكيويج ترجمهُ منوجهر بزركمهر 

مؤســانتشارات علمى دانتكاهصنتىآريامهر

هسائل و نظر. Problems \& Theories of Philosophy نوشئ كازيميرتن آزدوكيوبع
Kazimierz Ajdukiewicz
ترجهة منوجهر بزد كههى
 ويراستار: يحيى مهدوى اري
طرع صنحه بندى و طلرع كلى جلد ع. ع. همايون
 نظارت جابا ابوا لنفل نادرى جاب، جابخانئ يرجم تعداد . . . $\Delta$ نسنه
 حق جاب وهركو نه نقل، خاص مؤسسه انتشاراتعلمىدانشكاه صنعتى آريامهر است


فهرست موضوعى
9 بقدـة مترجمان انگليسى
rr ديباجهُ مؤلف

مقده
Pa بحث معرفت، هابعدالطبيعه وديكر نظابهاى فلسفى بخش اول - بحث معرفت

re

Pq حقيقت بهعنوان مطابقت باملركها
Y० تعريفهاى غير دتعارف از حقيقت
PY صورت صحيح مفهوم ستعارف حقيقت
PA شكاكيت ورد آن

هr


$\Delta$

هسـائل و نظريات فلسفد
AA مذه افراطى اهالت مناهيم اولى يا پيشثينى
80 مذهب افراطى اصالت تجربه

90 هذ هب معتلدل اصالت تجربه
FY هذ هب معتدل اصالت مفاهيه اولى يا پيشينى اختلانف بين هذ هب اصالت تجربه وهذ هب اصالت مـاهـ مبم 94
$8 \Delta$ اولى يا پيششينى در بارةٌ مـاهيت قضها ياى رياضى

رياضيات محضض و رياضيات عملى
Vo نظرى د ربا زه هذ هب هـعتدل اصالت تجربه
VI تظرى دربارةٌ هذ هب افراطى اصالت تعبربه
VI هذ هب اصالت وضع و قرارداد
نظرى دربـارهُ مـذـه هـب معتدل اصالت مفاهيم اولى يا
$V \varphi$
پيبشينى - تعليهم كانت
مـا هيت شناسا نُى ريششينى يا رقدم برتّجربه، بنابهرأى
Vq
پـ يدارشناسان
Ar
اصالت عقل و اصالت نامعقول
19
19 Y. مسالة مدود ثناهسانى رعنى دوگانهُ تعالى
9\% هذ هب اصالت معنى حلولى از لحاظط بحث شناسائى
94
ادراك ومتعلق ادراك
QY هذ هب اصالت هعنى متعالى از لححاظ بحث ثنـاسانى

lor
هـلهب اصالت واقع
lop
هـذ هـب اصالت تعحهل

فهرست
اصالت تحصل جديد يا ـذهب نو تحصلى
l| هـ (ا بطة بين بعث ثناسائى و ساير علوم ذلسفى
بخش دوم - مابعلالطبيعه
119 F. 19 تنها اهططلاع ابعدالطبيع و تقسيم هسانزل

119
IYO

| اغراض بحث وجود يا هستتى شناسى

IYY
IYY

 مسألهُ اصالت هعنى از لحاظ مابعدالـنى الطبيعه:
(الف) اصالت معنى خودبنيادى

(ج)
| $\Delta 4 \quad$.
las
l $\Delta V$
191

رسألنُ جوهر و ساخت عالم
مسألئ نفس و بدن
اهل موجبيت وعدم بـوجبيت

مسانُل و نظريات فلسفه

| Yop | بكانيسمّ واحالت غا يت |
| :---: | :---: |
| YYY | 11. مسا |
| YYY | هفهوم دينى الوهيت |
| YYM | جاودانى |
| MYY | هابعدألطبيعهُ د دينى |
| PYY | هغهوم فلسفى الوهيت |
| YYG | دلايل اثبات وجود |
| YYA | خدا و جهان |
| YYA | الحاد يا بـى خدائى |
| rro | هسألله خلود نفس نـلد |
| Pri |  |
| Prr |  |
| ppp | خاتمه |

## مقدهـ مترجمان انگليسى

فلسف؛ د منطق در لهـتان جديد
 استقلال واقعى داشت از لحاظ دنطق و فلسفه بهع الم جالب توجهى انجام داده است. بنطق بهـي

 مىرود كم است، بـهعكس فلسفه كه لا لاتحاله بايد بهنثر عـادي نوشته شود.
علاوه براين كتابهاى مهم رينطق اغلب دنختصر است و وانع

 لزنيوسكى
شهرت بسزا دارندـّ.


 آن بــودنـد از راه فلسفه وارد منطق شدنــد و هردو از شاگـردران

1. Lukasificz 2. Lesniewski 3. Tarski
2. Mc Call Stoms, (Ed.) Polish Logic, Oxford U.P. 1967.

تــواردوسكى ه فيلسوف لهستانـى بودنــد كـه تعاليم او هبدا ايــن



 به هم مربوط است.





 چنین جرياناتى متسوب نـي








| 5. Twardowski | 6. Kotarbinski | 7. Ajdukiewicz |
| :--- | :--- | :--- |
| 8. Frege | 9. Russell | 10. Carnap |
| 11. Quine | 12. Husserl | 13. Meinong |
| 14. Franz Brentano | 15. Phenomenoldical | 16. Introspectible |

رقدـــُ سترجـان انكليسى
اينگاردن"'، اداده يافت، نفوذ و ذـأثير او اولا" بهواسطةُ تصميم

 شغْل خود، انتخاب كـرد ( لووفْدر جنوب شرقّى لهستان اكنون جزو اتحاد جما هير شوروى الست) ثانياً به واسطةُ اينكه او او سرمشتق

 دقيق او، كه در آن كلئُ اصطلاجـات اساسىى بهطور صريت مورد



 تحت تأثير كتاب »اصول رياضيات، تأليف راسل و وايتهد ${ }^{\prime}$ " قـرار
 كد ييش از وى همان دطالب در نوشته هاى مهـجور هـاندهُ فرگم آلهانى بدنحوى دقيقتر بيان گرديده است، انجام شلد
 و اين اسر در كيفيت كار آنها اثر بفيدى گذاشته بود. بهاين طريت بود كه فيلسوفان برجستةُ لهستان دربـارؤ روشن
 اروبــاى غربى و ایِالات متحدل اهريكا استِ. اين فيلسوفـان غرض
17. Roman Ingarden
19. Whitehead
18. Lwow

مسائل ونظريات فلسفه
عمده از فلسفه را برسسى فكر بهشكل تحليل آن، و بهصورت لفضُى صريع آن مىدانند و اين تحليل بـهوسيلةٌ اصول تمريف و ابستنتاج
 زهـان تحريـر. كتناب "رساله منطقـى و فـلسفى" فلسفه را ״ روشنى بتخش فخكه مىدانند. ايـن روشى از تحقيق فلسفى است ككه د ر
 صورت كاملى به كمال بطلوب خود كـه طرز بيان جداً غير شتخصى و خالى بودن ازشائبُّ المور ذذنى و ادبى و عـاطفى بـاشله، نـائل

نشده •است.
فيلسوذان عـلدة لـهستان هـانند تعصهلم مذهبان حـلقهُ وين • اين نكته را كشف كردند كه هـنطت صورى جـلـيد افزار و وسيلةُ تححليلى الست كهd لمىتوان با آن فلسفه را در حقيقت بـهصورت علم در آورد. البته كوتاربينسـكى از اصرار تحصصلى مذهبان در هـهخالفت با مابعدالطبيعه تبرى حستت، و شثل كواين در ايـام اخير بها ين
 كله واقعاً هستى دارنله جزء اصلى و خاص رتحقيقات فلسفى است.
 جنانكه از هسطالب اين كتناب پيلداست از هنهُ آنها جز نُليكك
 اتصهال و إيوستگى دارد، كممتر دتخالف است.
20. Logical Positivist of the Vienna Circle Ontology .Y Moritz Schlick . Fr ازمؤسـسان حلقء فلسفى و ين دراوائل قرن بيستم.

سقدـئ نـرجمان انكليسى
شرح حال آذدوكيوبع
 از شهرهاى گاليسى
 .
















23. Kazimierz Ajdukiewicz
25. Galicia
24. Tarnopol
26. Hilbert
 در آنجا بود. در چهار سال بعله سمت رياست دانشگُاه را داشت.

 مؤسسهُ منطق در دانشگاه ورشو و فرهنگستان علوم لهستان، بود.



 لهستان، پس از پايان دادن بهـتخالنتهاى ـؤثر سياسى، توجه خود









 فرهنگى بود بهخصوصاً تحت فشار شلديد قرار گرفت. در
27. Poznan
28. Studia Logica
29. Adam Schaff
دقدـئُ ـترجمةانْإنكليسى





 احتياج بهدفاع از آنها، منتشر كند.

## آثار كتبى آزدوكيوبج









 او منتشر گرديد.

## فلسفـا آزدوكيويج






## هسانُل و نظريات نلسغه













 اخبار دربارؤ نسبت بين لفظ و عالم خارج انـي

 بنـطقى وفلسفى، اخبار بسيارى از اين قَبيل كمه بهعقيده او او تـابل
 حقيقت باشد كه از اختلاف آراء دربارة دوارد اطو اطلات آن ناشي

 حقيقت فتط در مورد نسبت و رابطه ميان جمهلات المت كه مى تواند
30. Carnap, R. Logical Syntax of Language.

مقدبنُ تترجمان انكليسنى
اطلاق شود و نه در مورد نسبت ميان الفاظٍ و واقعيتهـاى خارج از از
 جمالت با يكديتُر و ضبط و ربط آنها.
 كه فرگd بين بعنى ودلالت برمصصداق قائل شده بود، معنى را بـه
 مىداند و اين خصيوصيت ناشى ازقواعدى است كه نحوه́ انتقاد آنها را معين بـىىسازد. او سه قسم قـاعده تشختيص مىد هلد. اول اصول





 مى دارد بعضى جملات بهواسطهُ پارهاى الطلاعات معين تجربى، بايد

 أستنتاجى صورى نتط دو نـوع اول را بـى
 تارسكىى رسالـهُ دعروف خود حقيقت دنتشر كرد و دران عبا راتى را كده دال بر نسبت بين الفاظا وع عالم خارج بـاشد بسجاز شـهرد. و بعدها ها كارناي هم اين نظريه را
31. Axiomatic

هسائل و نظريات نلسفه
پذيرفت.





 آسان است، الما در مورد زبـانهانى طبيعى بسيار ديا دشوار خوا
 و معينى، غير از آنچچه رايل دقولات يبان كرده است، ندارد. ولمى در اين اواخر نور نوع طريعهاى


همكاران او بسط و تفصيل بيشترى يانته است.

 . وجـود داشته بـاشند كـه نهفقط از نظـر اختلاف الفـانـ و ولغـات و و




 Gilbert Ryle .rr

رقدمئ سترجهان انگليسى
















 انتزاعهاى فلسفى است.



33. Skolimowski, Polish Analiytcal Philosophy.
34. Edward Paul, (Ed) The Encyclopedia of Philosophy (Z.A. Jordan)

مسائل و نظريات فلسفه

> دائـرة المعارف فلسفى رجوع كرد.

دربارء اين كتاب
اين كتاب كه اول در 9 ؟ 9 ا يعنى در زمانى دنتشر شد. كه

 حسس كرده بود كد در اين كتابب توانسته است بعلوسات زيـادبى

 وابسته بود، منحرف گردد ونـي


 و غير شخصهىتـر از كتـاب راسل است، ولمى خشككتـر و از حيث
 نـىافزا يد. ازطرف ديـكر مطالب آن وسيع تـر است و بـا تطعيت و




داثشته باشد، وجود ندارد.

براى كسانى كده آثشنا بهنلسفةُ امروزى عـالم انگليسى زبـان
 انتشارات خو ارزهـ منتشر كرديـه است . م .

مقدـهُ سترجمان انكليسى
هستند نظـر او در باره قلمرو و عرصه بحث معرفت و دــابعدالطبيعه
 امريאانى نوشته باشد، از هوسرل و پديدار شهناسى دران اثر بیىتوان يافت. اين ادـر دتخصوصاً در رهـورد استفاده از آراء پیديـلـار شناسان

 نـوعى خنشونت ثظامى در دقت و هشيا رى و نحوه́ بيان استدلالهانى آردو كيويِّ ديله بـى
 همه جا بيان حقيقت را بر زيبادُى اسلوب ترجيع داده است. انتشنار اين كتاب نظريـات خاص فـلسفى آردوكيويِج و تعيين سههم او را


 او را آشكار ساخت. بـراى ايـن بقصود بـايد دنتظر انتشار تـرجمهٔ

 دران وضوح و دقت همان اندازه كه در آثا ابتكارى و عاليتر ارزش دارد، دارای ارزش است.

[^0]
## ديباجئ مؤلف





 همراه با عرضه دانشت خصوصيات اين تمايلات، يعنى عقا يد فلسفى،














بسائل و نظريات نلسفه
كنم. اين بود بنشا كتابى كه اكنون در دست خوانندكان است.










 اين كتاب را حرف آخـر مىدانــم و معتقدم كـه بيان آنها بـهنهو دقيقترى ميسر نيست.
 براى مبتديان مناسب نيست،





 مى تواند ـتن درسنى بـراى كسـانـى باشد كـه تبل از خواندن آن


 خودشان در بارؤ مسائل فللسفى، يارىى كند.










 هفيد واقع كردد.

大亏 زوركيه

مقدمـه

## بحث معرفت،

## مابِل|الطبيعه و ديتگر نظامهاى فلسفى




 در هر عصرى مى زيستهاند در بارة آن آن متقق القول باشند.










 هسته اوليه كه علم كلى باشد علوم تخمصصى جدأكانهابى حامل

سسائل ونظريات فلسفه
شد، كمه در طى تـاريخ بسط و تفصيل دِافت، و بـهعلوم طبيعى و

 طلوع تفكر اروپـانُى يعنى قبل از آغـا هورد بحث قرارگرفتند، يا بعد ها پیدا شدنذّ، ولى با آف هباحث اوليه ارتباط داثتتد.
تا اين اواخر نام »فلسفdه شاسل مباجث زير بود: مابعدالطبيعه (بتافيزيكك)، هبتحث هسعرفت، هنطق، روان شناسى، علم اخلاق ور ذوقيات يا زيبائى شناسى. در حال حـاضر حمهول تخخصص همچچنان
 در بـالا، جدا هى
 بگُسلد، و دنطقى معاصر، كه از لـحاظط بعضى قسمتهاى آن به رياضيات



 مـاندهاند، مابعدالطبيعه و بحث بعرفت و اخلاق دستورىז است كه
 هذ كور، يعنى بهنظاسها و رشته هاى اساسى فلسفه، اختصهاص دارد وـ طـى آنها با بـضابين غنى ايُ نظامها آشنا خوا هِيم شلد.

## 3. Normative Ethics

$$
\begin{aligned}
& \text { بخش اول } \\
& \text { " }
\end{aligned}
$$

مسائل متعارف و رسمى بحث معرفت


 علم معرفت است. اما سعرفت يا شناسائى هيّيست








بندى شدهواند.


 مسعرفت روى داده است بـدهيم، بـا يــد بـكّوئيم كـه هـم اعمال

1. Episteme
2. Knowlage
3. Gnosis

هسائل و نظاريات فلسفه
شناسانى و هم تنا يج آن هر دو، مورد بحث بوده است.



 حدى همان موضوعها مورد مطالعه است در هر يك از از اين دوعلم


 قوانين. هربوط بهوقوع آنها را پيدا كـنـد.






 لـىشود. الا صاهق يا حقيقت جيست؟ اين مسوضوع يعنى بـا هِيت






سسائل متعارت و رسىى بحث معرنت
هـسـوب گردد. سومين سسألهُ قـديمى بحث معرفت، هسألــٔه حـدود شناسائى است. در پی پاستخ بها ين سسأله است كه اين سؤال رييشى



 راكه بـراى آنها پيـدا شده است، بورد برستى قرار بید هيمه.

## r

مسألهٔ حقيقت
لعر ينى متعارف حقيقت و ايرادهألى كه بران وارد شده است حقيقت هيست؟ جوابـى كــه قدما بها ين مسـأله دادهاند ايـن است كه: حقيقت يكك فكر عبارت است از مهطابقت آن با واقع. اين پاستخى است كه مدرسيون بهآن دادهاند. اسا اين بطابقت بين فكر و واقع كه بنـاى ايـن تعريف فــرار دارد تيست؟ البته مــراد اين
 شايد هقصود اين باشد كهد فكر با واقـع شبا هت دار دارد، و انعكاسى ازان است. ولى حتى اين تعبير از دططابقت فكر بـا واقع هم د در نظر

 داراى بعد زمانى است، و بعد ديگرى ندارد، شبيه خيزى است كـه
 نياگارا مىشود؟ علاوه براين، حتى اگگ بـهمدت امور تـوجه شود، براى اينكه فَكرى حقيقى باشلد، لازم نيست شبيه واتعيتى باشد كـه بهآن مربوط است. يعنى فكر هربـوط بهامرى كم مدت لاز لام نيست كــه حتماً كــوتـاه هدت بـاشلد. یس رهـكـن است فكــرى شبا هت بهواقعيت نداشته باشد، و با اين حال هادق و حقيڤى باشد.

سـالة حقتقت









 كه مضمون آنها شبيه بهامر وأق است حقيقت است، تعريف دقيقى





 ابتـت




 rr

هسائل و نظريات فلسـنه
چسس بفهوم حقيقت بهعنوان بطابتت فكر با واتع را بـا يد بـطلوبـى غير تـابل حصول دانست، و آن را رهـا كــرد و بجاى آن بـفهـوم ديگُى از حقيقت اختياركرد كه بتوانلـ بـا را قادر.سازد بهاينكه تعيين كنيهم كدام يـك از افكار و اقــوال با مقرون بـهحقيقت و صدت، و كدام خطلا و كذنب است. عقيده به اينكله مطابقت فكر را با واقع نمىتوان دعلوم ساخت بـتتى بردلائل شكاكان قـلـيم است كـه خنين خــلاصه مىشود:
 هسـت يا نه، بـا يد نه ثقط خود فـكر را بــداند، بـلكه واقع را همم
 بهتجربه رجوع كند و استدلالهاى كوناكونى را انجام دهــلـ، يعنى

 مهكـها حاصل شده است، واتعيت غير بعوج و نـا هـبدل را بر هـ؛ هكشوف بسىازدد؟ از اين رو بـايـد صعحت و سقم اين مـها كـها را هورد تحقيق قرار دهيهر. ححـال ايـن تحقيق و وارسى يـا با الستفاده
 طريقى كه باشلد صحت و اعتبار ابن تحقيق خود متوقف و مـوكول بهصحتت مـاك كهانّى است كــه د ران بكار رفته است، و ايـن خــود سشكـوك و متحتاج تفحص بيشترى است و در اين تقتحص هم بـاز




نسألة حقيقت

فكَوهاى .ما نطابت با واقع الست يا نه. حقيقت بهعنوان مطا بقت با ملاكها






 هعتقذات او است، بهعنوان حقيقت تصديت نها يد. اكر كسىى ريعتقد










 ضورتّ مواجخة ثثندن بـا سـلا كهاى معتبرتر بـايد آنها را تغيير داد.

هسا
نقط در صورتى عقا يــل راستخ خـود را بدون تأمل بـهعنوان شقيقت قبول خوا هيم كرد كــه آنها را بـهوسيلة هـل كـهاى قطعى وتغيير نا يذيرى حاصل كرده باشيهم كد استيناف از آنها هسكن نباشل. اين نحوهُ تفكـر و امثال آن مسوجب شـله است كــه بعضىى از نيلسونان تعـريف زيـر را إيششنهاد كتند : تول هادت و هتيتت
 بـراى اينكل د ربـاره حقيقت قضيه و تــولى بـطـئن شويسهم جـز اين نيست كـه آن را بـا مــك
 بطابق بـا واقـع بـودن يـا نبودن تـولى كــه بـها اين نتحو شنا خته شله الست بـاز السرى است كــه مـا نمى دانيمه و جنانكــه شكاكان گُتهانل و. هرگزهم نحخوا هيم دانست. بنا بر اين در رتشعخيص صلدت و حقيقت از كذب و خطا نكته ايـن ثيست كــه قـول بعينى بـلابت با واقع باشد، بلكه بـطابقت آن با بـك كهانى نهانسى و تطعى مـناط استت. لذا در تعريف دفهوم حقيقت بنا بـلهنحوة استفاده ككنونى هـا
 خلشه نايهذر است.

تعريفهاى غير متعارف از حقيقت هفهوم حقيقت ازطرف هواخوا هان متختلف آن برحسسب اينكه
 ابراز شده است.


1. Coherence

بودن است حقيقت بـهضبط و ربط اوككار و تواقتق و تلائم آنها بـا بـا


 .







































 آكاهى يافتن ما از اينكه با صرف نظر از تعريف مشكوكى كـى در

مسألة حتيقت


 اقامه بى كَندد قابل ذكر است: بى

 يا هم تجارب كذنشته و هم تجارب آينده. اگر شت دوم
 قول دعينى نـى توان تصميم گُرفت. زيراكد





 فيلسوفان (مثلا" نو كانتيان حوزه ماربوركه) با بسط و تفصيل اين اين قبيل انديشه ها بهاين نتيجه رسيدهاند كـد است. بدنظر طرفـداران اين عقيده (كــه غير از نو كانتى هــا را را هم



 بهعنوان فرضيه و نظريه استفاده بى ودود، و هم اقوالى كه بستقيهاً

مهـائل ونظرِيات فلسغه
هبتنى بـر تجربـه الست. هييح فضهياى را نـى توان بـهطور ثطعى و ترذيد ناپذير اظلها زكَرد و هرقولى فقط حاكمى از سعیى و كــوششیى

الست دز طريق جستتجوى





 هطلبِ و نظاير آن بعفى را بـران داشته است كــه بكَويند مالكك قطعى و ترد يد نا پذير "اجماع و سوافقت عام" است، و خون حقيقت عبا رت از هسطابقت بـا ايسن بــلك است، پسى تعريف قـول صادت عبا رت خوا هد بود از اجماع و قبول عــام در باره آن. اين هنهـوم "إجماع و قبول ءامب" احتيأ به توضيت بينثتر دارد، يعنى بقصود اين نيست كه تصلديق فول بعينى دو كول بـهاين است كــهـكـليئ

 بنابراينكه „اجماع و قبول عام" چچگّونه تعريف بشود، صور دبختلف خوا هلد يافت. دستهاى د يكخر »بداهت ذاتى" را بـلِك قطعى براى قبول قول معينى مىدانند. بـداهت ذاتى، قول بعينى را نه فققط براى با غير قابل ترديد مىسازد، بلكه مـا را نيز مطمئن مىنـا يد كـه هركس آن را بغهـهد بايد قبول كند. صاحبان »اين نظر" سعى "كـردهانــد

روشن سازند كهه بداهت ذاتى عبارت از هيست. گاهی آن را را مؤول











 نخالفـان تعريف متعارف و رسمى حقيقت، كــه در در نـزد آنان
 هر
 بـهنظر »ريـكرت)" حقيقت فـكـر دعينى، عبارت از از هـطابقت آن بـا بـا دستور استعلائى است.

 Rickert . r اوايل. قرن بـستم .
3. Baden
4. Transcendental
5. Pragmatism

و طرفداران آن حقيقت را بهطرق شختلف تعرين بى كنيد. برحسبب






 بهآنها جهت مى بتششند و به بـا وسائل وصـي


 مىشوم مى
 با تصهد من بـهروشن كـردن هر جراغ



 شده است، قرين با عدم توفيق گُردد، اين عقي




## مسالة هقيقت

الهالت تحققى است كم اككنون به ذكر آنها بى پردازيم.
صورت صحيح مفهوم متعارف حقيقت
شرحى كد راجع بهدفهوم حقيقت و تعبيرات دختلف آن غير از
 همdٔ آنها ماهيت حقيقت مطابقت فـيكر است بـا بـلا كهائى، يعنى

 .



 بعضى از مشكلات اين تعريف را بيان كرديم از ازجـله اينكه روشن













آن در اينجا خوددارى مى كنيم.












 شكاكيت ' و رد آن





## 6. Scepticism

مسسألُ حقيقت





 كَيهم، با يد خود سورد نقد و بررسى قرار كُيرد و هكذاالى غيرالنها يه .


دربارة هيم چيزى دلالنت كنلد.





 حقيقت دارد، پيدا كرد.
اشكالاتى كَه شكا كان آوردهانـد تنها بتوجـه تعريف متعارف



 نيز، غير بـدكن خواهد بود. پسس بـراى اجتناب از اثكالهایى وارد بـرتعريفت متعارف حقيقت از جـانـب شـعا كان، قبولا تعريفى كـــه
 ندارد. زيرا هـر دو تعريف يككسان در معرض اين ايراد اسـت كــه

 نظر افراطى است؟ اگگ هاستخ ايـن سؤال شـبت و دلائـل شكا

 نيست، و از طرف ديكر بـا قبول اينكـه نظر شكا كان خـود بوجه






 ذهـن آنـها حـاصل بـى
 كسانى هستند كــه در جستتجوى حقيقتانـد، ولى تـا كنون آن را

نيانتهاندی .
صرف نظر از ايـن اشكال اساسى كــه بـر نظـر شكا كان وارد است، خطائى راكمه در الستدلال آنها هست بهآسانى مىتوان ديلـ
V. نام يو نا نى T Tنها را بههمين مناسبت Skeptic كذاشتها ند زيرا فعل Skeptomai




















 ديديمكـــه دلائـل بعضى از فيلسونــان در رد تعريغ بتعارف

## 8. Idealism

سسائل ونظريات فلسفد
حقيقت، نـاشى از دو السـر بـود. نخخست، بيان نـادرستتى از بنهـوه



 رسيديـهم كــه دليلى بـراى تـرك تعريف ستعارف و اختيار تعريف


 واقعيت حقيقى نيست، و عالم بعلوم هـا ساختهُ ذهن و در نتيجه نوعى وهم و تخخيلى است كه با تخخيلات ثـعرى فقط از اين جهت
 كـه در نهايت اسر در تصهديقات خود بدانها تَكيه مى كنيم.

## مسائل مربوط به منشأ معرفت و شناسائى

جنبّ روان شناسى و جنبّ بهث معرفت' رد اين مـألها











 كند، و لاغير. بدموجب رأى آنها حواس تأثيرى :ر لااقل بغضى


1. Epistemologiy
2. Genetical empiricists
3. Genetical rationalists

بسائل و نظريات فلسفد
 وجود دارد. از جملئ طـرفداران اين عقيده، انلاطــون و د دكارت و و لايبنيتس بودهاند.




 بتيوع آنها تصورات مركَ











 آن پيدار مىشود، وارتساـهـاى جديدى به همراهمى آورد، ونشان

## 4. Condillac

دسائل بربوط به منشا معرفت و شناسائى
داده است كه چگَّونه اين ارتهامها هبدل بهـنـا هيهم بسبيار انتزاعى مىىگردد. هيمو از اصالت تجربهُ تكوينى استنفاده كرد تا ثابت نما يد كـه بعضى عبارتهـا فقط داراى بعانـى بـوهوم الست. بنا بـهثاتاعده هـذهب اصالت تجزبـه بـراى اينكــه مـهوبى را بـهعنـوان بفهوم
 آنجهd بيان بى كنيهم نتوانيهم ثابتكنيهم كد بهنحوى از أنحاء بأخوذ و دشتتق از تجربه است، معنى آن بيان صرفاً ظاهرى خوا هد بود. د'لائل هيوم اساسىى را فرا هم آورد كـــه اخخلان او بـا استيتفادؤ ازان بـهتحليل عهيقتر اقوال پـرداختتد. بهمرور زهــان اين اصلى سوضوع ه كــه د ز هـرثول و اظهار نظرى بـا يلد سنشا تجربى آن را پيداكرد، جاى خود را بهاصل بوضوع ديگرى تريب بدان داد. بلدين قراركَه در ازمنهٔ اخير فقط اقوال و عباراتى با هعنى شـوده هىشود كه هعنى آن روشیى را در اختيار با بگذارد كله ها را قادر سازدكه آن را بـر اشياء و اعيان اطلاق نـانيهم، يعنى رــا را قـادر هىسازد بهاينكه تشخخيصر دهيم كـه آيا بىتوانيهم الشياء و اعيان را با اين الفاظط بناميهم و بلهآنها موسوم سازيهم يا نه. اين اهلـ كـــه شعارمذ هبب اصالت فعل 1 عصر حاضر است در بسط و تفميل علوم

 اينشتا ين ابتدا بفهوم تقارن زهانى يا همزهانى مـطلت دو حادثه را رد هى كند، و بهجاى آن قائل بى شـود بـهمفهوم همزهـانسى نسبت به يكك نظام (سيستم) فضانى بعين يا نسبت بهـيّك دسته از اجسام
5. Postulate
6. Operationalism
7. Simultaneity

مسائل ونظريات فنسفد
معين. اينشتاين مفهوم همزمانى بـطلق را از اين جهت رد مى "َّند
 معين كردكه دو حادثه كا د در دو نظار (سيستم) فضبانسى مـختلف روى مىد هلد بلمعنى رسطلق، ميتقارن و همرّداناند يانه.




 نيست، بلكه بسالْهاى است مربوط بلشناخت روش يابحّث بـعرفت.

 يابيم• اين هسـألهأى الست متعلت بلبحت مـعرفت كــه غرخن ازان دانستن شگكونگى حصـول ابر شناسائى نيست، بلكَ روثن ساختن حقيقت و بـوجهه بـودن آن الست و اعكنون بسهاين هسأله خـوا هيم يرداخت.

در ايـن بـابه دو زوج عقيـدهُ دخـنالف وجـود دارد، زوج اول

 احطلاحات احالت عقل و تجربه كـه د ر بحت روان شنأسى مسـألــه
 الصالت عقل و اصالت تجربةٔ تكوينى ستخن گفتيه؛ اهـا در اينـجا از
8. Irrationalism
سسائل ـربوط به منـثا ـعرنت وشناسائى









 ريعقول، خواميم خواند



 غير معقول را، بيان خوا هيم داثتات





 است, يعنى امووى در ضمير انسان هستكه ناشى از تجربه نيست بلكه اولى , مغدم بـ تجربه اـت . م

مسانُل ونظريات فلسفه
ظا عر و باطن ها در ادرأك. ادراكات ناثى از حواس ظا هر ما را از اشياء و حوادث عالهم خارج مسطلع مىسازند و جملگّى آنها را تجربهُ


 باطنى دى خوانيهم •برحسب صورتهاى مختْلف مذه هب اصالت تجربه آنچجه در حصـول شناسائسى سـهم اساسى و عمهـله دارد همان تجربــه الست، در صورتى كـهـ بـر حسب هــذه اهـ اهالت منا هيه اولى يـا


همان دعرفتهاى پپشى از تجربه است.
مذهب افراطى اصا ت مفاهيم اولى يا بيشينى در طـى تـاريخ فــلسفه نزاع يين قـأئلان بلاهالت تـجربـه و اهنالت بفا هيهم اولى يا پيشينى صور ديختلف يافته است. در بـلـو ظهور فلسفئه اروپائى در يونان باستان هذ هسب اصالت كـفا هيهم اوليه بيشتر دسورد قبول بـود و متفتكـران اغلب دنكـر ارزشن تجربـه د ر شناخت حقيتى واقعيت بودنل و علـهم بستنى بـر تجربه را ظلا هـرى
 آشنا هىسازد، و نه بهاصل و كـنه آن. بهنا و باءث اصلى اين ناپيز و نامعتبر شـردن سعروت بيتنى بر تجربه، خطاها و توهمات حسى بودكمه هوجب سلب اطمينان نسبت بd حكم تجربd شلده بود، عل)وه براين اختلاف يين ادراكات اشعخام بـختلفـ دزبـا رؤ عين واحـلم كــه كاشفف اختنلافـات ذهنـى بـود ايـن عـلم اطمينـان نـهبت


هسائل ـربوط به منشا ـعرنت وشناسائى





 به هرحال بنا بهنظر آنها آنجه هشتهل بر تنا



 بى تواند با را با واقعيت آشنا سازد.
 بى










سسانل ونظريات فلسنغ
بعد از دورؤ تجلد تحقيقات تجربـى در علـوم طبيعى رواج يـافت،









 تجربه) مى ناسند ' .
مذهب افراطى اصالت كجر به


 ندارند، بتبتى بر تجربه است و واز تعبيم نتايجِ استقراء يعنى احكا جزئى ناشى از تجربه فراهم آمدلـه است.

مذهب معتدل اصالت تبر به

 قراردارد. طرفـداران اين هر دو مذهب قائلند بهاينكه درعلوم
10. Apriori

سسائل مربوط به سنتأ دعرفت و شناسانىى
قضهايـاى مقبولمى هست كــه بمتنى بـر تجربـه نبـوده و اولكى و
 اهميت ايـن قضبـا يـاى مقبولـه است. بـرحسب بـذ هـب بعتــل
 قبول است كه رععانى آنها مندرج در اجزاء آنهاست. ششلاً" مقدم


 است كــه بـدانيم هعنى هـربع و دايره شيست. و و يبم اين را را هم





 داراى چها رضلع نيست اطلاق كند، خلاف اين بعنى رفته است.

 قـائل بسهمذهب معتدل اصالت تجربه


 يـا غير صريتى كــه بيان ربعانى اصطلاحات است، و در ديان

زتا يج سنطقى ايـن قبيل تـعريفات، پيدا كـرد. از زبـان كانت
 تصدديقات تحليلى) پـس رأى اصالت تجرييان سعتدل را هـىتوان
 يا اونى هقبول 3 دساز، همانا قضاياى تحليلى است. مذهب معتدل اهالت مفاهيم اولى يا هيشينى
 برخالف سذهب معتدل احالت تجربه، قضا ياى اولسى و مقبولى هم

 قول بـا قضيه وقتى تأليفى است كــه هنظور ازان فتط بيان دبانـى





 كوتاه قد بودن آن لازم نمىآيد و حـال آنكه قول بـهاينكه اولين ابپراطور فرانسه پادشاه بـود، تحليلى است، زيرا از تحليل تعريف لفظ »امیراطور«، پادشاه بودن آن لازم بیى آيد.
 در اين است كه آيا همه قضا ياي تأليفى بدون استثنا موجه بودنشان
11. Analytic
12. Synthetic

سسائل مربوط به سنثا ابعرفت و شناسائى
مأخــوذ از تجربـه است، يـا اينكـه سـوجه بــودن بعضى از آنها اصلا" "أخوذ از تجربه نيست و آنها خود از احكام اولـى هستيند.

 تجربه احكام تأليفى اولى غير يسبوق بهتجربه وجيه وجود ندارد و حال

$\qquad$



 بهاين مذهب اين قضيه تحليلى نيست. زيـريرا از تعريف مئلث ر
 با اين حال بیتوانيم از صحت آن بدر با با







 نخوا هيم داشت.

سسائل ونظريات فلسفه
بهنظر طرفداران اين مذ هـب همين رثال طريقdُوصول به|حكنم زـأليفى اولسى را هـم روشن بـىسازد. وصول بسها يـن احكا بـم هنوط بهاستعدادى است كـه بdموجب آن مىتوانيه نظم و قاعده كلى را
 نها ينكله فقط خود الــور واقع جـزنىى را چنانكــه در تجربـئ عـادى مىيينيم ادراك كـنيه. بـا تصور كردن دو ضلع هثلث در آنها ايـن قانون كلى را بهى يابيم كـد د ر هر بثلتى دـجموع دو ضلع با يد بزرگتر از ضلع سوم باشهد. كوشش قوه́ تخبل يكك نظم و قاعدهُكلى را بر ما منكشنف مىمـازد، نهفقط اين امر واقع جزنىى را كــه در يكك هثلث معين، مـجموع دو ضلع بــزرْتَر از ضلع سوم است، زيرا بـراى كششف اين حقيقت جزنى ادراك حسى عادى هـم كافى بى بـود، استعداد كشثف نظم و تاعده كلى را در امـورى كـه بالاناهله برذ هن
 (هوسرل) شهود ذوات و ماهيات، خواندهاند.


اختلان يين بــذ هب اهـالت تجربه و صورت جـلديد مــذ هب اصالت هفا هيم اولى يا پيشثينى، در خصوص ها هيت قضا ياى رياضى است. قأثلان افراطى بهاصالت تجربه كلئُ تضا ياى رياضى را بـبتنى

 هستقل و جدا از تتجربه قبول ككـرد . در عين حـال بر حسـب همين بــذ هـب (البته متصود صورت هعتدل آن است، در زهمان حـاضر)
سـائل ـربوط به نـثـا ـعرنت وشنانيائى

لااتل ربارهاى از قضا ياى ريـاضى احكام تأليفى است. بـا بالاخره در



 آنها را هم مبتنى برتجربه بیى دانند، قائل هستنـد.









 .



 آن مىتوانيم نسبت بهاين امر از معنيـى كــه لنظ ـكعبـ در زبـان

## 13. Applied Mathematics

هسائل ونظريات فلسفه
عادى دارد، اطمينان حاصل كنيهم. در هندسه گاهی از اصطالخحاتى



 در ايـن روش دوم، در واقـع همان اهطالاحـاتى عـى كــه در در هند





 تبديل آن بهاصطالحسى ديكر. بدين وجـه كه تعريف صريح هـر اصر

 آن بهجاى اين اصطلヤح، اصطلاحـات ديـغرى كــه در تعريف آن
 جسمى است كه در آن نقطهاى وجود دارد كـه فاصلئ آن از تهام


 باشد: "جسهى كم ددر آن نقطهاى است كـه فاصلئ آن، از واقع در سطع آن، بهيك ناصله است، .

سسائل مربوط به سنشا هعرفت و شناسانیى
هس اين دسـأله طرح مىشود كـه الفاظلى مثل ״ كروى" و "





 اصطلاحاتى اختيار شود كه بيدأ كلى نظام تعريفات قرار ار گيرند.

 از معنى عادى عدول شده است و و دردينى

 است، و معانى جديدى بهآنها داده شده انده. مى توان گفت كم اين إصطلاحات بات بدوى قابل تعريغ نيستيتند،


 اهططنِات بـهوسيلهُ تعريفات صريح قـابـل تعريف نيستند، ابـداً




سسائل ونظريات فلسفد



 هيندان زيـاد نيست. يس بـي





 و بالاخره بـا اشاره بـهـداد بى گويد: C'est un crayon و شاگرد












سسائل تربوط به منـثا بعرفت و شناسانى
بهعنوان اصطلاحات بدوى بكار رفته است، از معانسى سابت آنها







 كه بىتواند معتقد شود كـه دو نقطه هميشه فقط يـك خـف ايجاد هىنما يند.
ايـن جــلات


 چند مجهول باشند ارزث مـجهولات تـزبور را بـهنحو معينى تعينى


 معانى اصطلاحات بدوى راكّه در آنها بكار رفته است، بـهعنوان
 كd بايد به اين اصطلاحات بـدوى داد تـا اصول بتعارفه شامـل
14. Axioms

## سسائل و نظرياتفلسفه

آنها نيز، ، تعنى يِيدا كنند، معين بىسازدر.














 مركب از ايـن اهططلاهـات را بـهطريق تجربـى تعيين نمائيه، و





احالت تجرييان جديد با علم بها ينكه در هنديسه بىتوان هم

سسائل مربوط به منشا بعرفت وشناسائىى
بهطريق محض نظرى عمل كرد، و هم بهطريق عملى، معتقدند كه







 آنها مـمكن است در در مواجهه با تجربه تأييد يا تكذيب شود.






 هواخوا هـان مـذهب افراطـى اهالت تجربد بد كلى مجهول بوده
 علىى تجربى مسىداند غــالباً اين نظر خود را بـا تعليـى بـوسوم
15. Conventionalism

## سسائل ونظريات فلسفه

به „اصالت وضع يـا قرارداده تــوأم مىنما يند. نظـر مبتنى بـراينكم




 تعبير شود، صدق اين جمله فتط بهوسيلهُ تجربـه معين مى گردد.

 اصطال(حات رياضى بفيد روثى نيست كـله بر حسـب آن بتوان قضاياى رياضى را بهاتكاى تجربه معلوم ساختِ. بنا بر اين چنين
 نـى توان صدق و كذب بعضى از قضا يـاى آن و مـخصـوصاً بعضى از تضاياي هندسى را بهوسيلة تجربه روثن كرد. ايششان در عين
 از تجربه و بهنحو اولىى يا ييشثينى سمكن است، ولى تذكّرمىد هند


 اغلب موجب اين است كـد نتوان صحت و سقم قضايـاي مشتمل بر آنها را تشتخيص د!د.
هثلا لفظ ״نهر" را در نظر بكيريـد. معنى عـادى و بتداول ايسن کكلمه روشى بلست نیده هـل كـه بـر حسب امسور تجربى،

سسائل مربوط بد منثأ معرفت وشناسائى
مىتوان هنكام مشا هـده آب روان در بسيارى از مسوارد تشخيص










 هر جاى معينى درطول مسير رود ويستول اطلاق لفظ „نهره بهآن صحيح است يا نيست.








16. Vistula






 عرقتّ را بهونيلة وضنغ و قرازرداد دقيقتر غكرده بابثيهم• iv ${ }^{\text {iv }}$














[^1]
## مسائل مربوط به منـهأ دعرفت و شناسائى















 قرن هجدهم بيلالادى بوده است.





 18. Pare intuition

مذكور راجع بدخطوط بوازى، اصول ديكرى مغاير با با آن، وضع شد .



















 . ملحـوظ كـردد، بمكـن است مـورد امتحان تجربـى، بعنى انـدازه
19. H. Poincaré

مسـاثل مربوط به منــا .سعرفت و شناسانى
كرفتن زواياى مثلث و جمع كردن ايـن اندازهها بـا يكديكر، قرار















 از هركونه تجربه، و هرفاً بر اساس عقل است است است
 نيست، زيرا بر حسب آن كلئُ تضاياى ثأليغى ريـاضيان عـيات عملى و

 آنها را معلوم ساخت و.ند كذب آنها را:

بسائيل ونظرياتِ نلبيفهِ
























## 























20. Phenomenology 21. .Edmund Hussert. 22. Introspection 23. Ideal entities

بسانل و نظريات لملسنه
نيز هست كه حادث در زمان نيست (بى كويّهم هست، زيسرا خود هوسرل مى كويد كد وجـود آن بـه هـان معنى وجـود عـالم: واتعى
 ذوات و ماهبت اشياءكــه هوسرل بـهآنها معتقل الست اهسورى الست اسرارآبيز كه تقريباٌ بـادل بـا بُل افـالطونسى است. ذات
 هِيزى كه مسن اكتنون هنگام نوشتز در دست دارم، يمنى تـلم، نوع ثلم است؛ و ذات شكلى كه روى كاغـذكهيلـه شله و مربـع است، نوع مربع است (يعنى مربـع كلىى) الغ . هوسرل معتقد است كه اين ذوات اشياء، همانطوركد اجسام در ادراك (جسى مستقيماً
 كه ميز مرا بوشانده است مىنكرم ايـن شىع واقعى انضهعامسى را با هواسى خود ادرالك بمى كنه، ولى ذهن هـن آكاه الست كـــه ذات

 نـوع تجربـه را هوسرل بسهتفصيل بسورد تححليل قرار داده است. تجبربهاى را كـه دران ذوات اشياء بـر مـا عرضه مىشـود، هوسرل
 ذوات مىتوان بهتضها ياى غير تابل شكى زسيدكد بدوسيلهُ تجربهُ هسى وصول بهآنها مـكن نيهت. بشالْ ازطريتى شهود ذات سرخى اين علم تطعى و يقينى براى ما حامل مىشود كه سرغى لا ينفكك از بعلد و امتداد الست، و بنا بـر اين هر هيز سرغـى هـتـد در جهات
24. Ideas
25. Wesensechau
بـــائل مربوط به نــــا بـعرفت وشناسانى













 هيديدار شناسان شهود ذوات مى















 فاقد هرگونه ارزث معرفتى.







 ترأر مىد هند.



 برزسيها، فتط يـيان و توجيه اصظلاحـات مندرج جر آنهـاست، باز
،سسائل سربوط بد نـنـأ معرفت وشناسائى

 اصالت عقل "








 مى









مسـائل ونظربات فلسفه
شايد شناسانى عـلـى را بتوان هنين توصيف كرد كــه داراى انى





 تعيين نمود. خالاصه اينكه معرفت علىى آن ابست كه قابل ابـل انتقال بين اذهان، و وارسى باشد.















سـسائل ـربوط به منـثأ سعرفت و شناسانى
الظهازسىشود، ولى تابل آزمايش بهوسيله ديكران نيست و ازاين






 اظظهارات، اطمينان حاصل كند.






 را نشان بدهيم، و بدتقريب شدت آن را بعلوم داريمه. از اين مدر




 كد خود إز احساس درد داريم برای ديكران بعلوم هازيم. اين
















 مىماند و هرگز شنيدن، جاى ديدن را نمى





[^2]مسائل مزبوط به منشـأ معرفت وشناسانى
از تباس سستقيم با اشياء٪حاصل بیشود، و قابل ييان با الفاظ هم نيست. بهعقيده آنها اين شناخت غير قابل. يان بيلن بدلفظ همر، بـايد




 بشنـانييم، نهد گرده و شا كلئ آن را.












 معـرفت يقينى آنها بسيار قوى است، و افقهاى تازه وهي و يينش جديد
31. Intuition
32. Mystics

آنها از عالم و معنويت و استغناى طبعى كــه بهوسيلة ايـن معرفت













 ناساز بدآهنك گوش خود را بخراشيم.

## p <br> مسألهٔ حلود شناسائى

معنى دو كانيّ تعالى'



 Transcendere






 لااقل دو تعبير دشختلف دارد.
 شناسائى است، هر امرى است كـه غير از مدركات ذهنى و حالات

1. Transcendence

نفسانى خود شناسنده باشلد. وقتى هى يرسيهم كــه آيـا فاعل شناسائى لىىتواند از حدود خود فراتر رود يعنى بهعبا رت ديُگر آيا بیتواند در امرشنـاسائى بهواقعيتى متعالى و خارج از خود واصل شود
 حيزى را بداند كه تجربهُ ذ هنى خود او نيست يا نـهـ ا ايـن تعبير
 معين بهنام حاصل درونى (يا حالل در درون) مىشود. با توجه بهاين تعبير اول، چــون سسأله بـهاين صورا




 شناسائى قائل بهاحالت واقع حلولى است. ابا كسىى كـه رينكر اين
 خويشتن او و حال دران است، شناسائى حاصل هسى كنده در بحث شناسائى از پيروان هذ هب اجالت دعنىّ حلولى خوانده هىشود.

 كه بر خالف ستعلقات فكّك كَه وجـود واتعى ندارنــد، آنها واقعاً در خارجِ موجودند. براى عامهُ دردم و اشخخاص غير دتفلسف، از جملئ
 در درونميها نم، و مىتوان ادر درون ما ند كاره را معادل آن أصطالاح كرد.م. 3. Idealism

## هسـالة حدود شناسائى

امورى كه ستعالى بهمعنى دوم است و واقعاً وجود دارد و و بحصول

 افسانهاى مثل ديو و يرى و اششخاص قصهه ها و د داستانها و تخيلات


 عوالم مادى و ذهنى را كه در در زند













4. Transcendental epistemological idealism

سسائل و نظريات فلسفه
آئيم از لحاظُ بحث شناسائسى بـذهب اهالت واقـع متعالىه نابيده مىشودי.

 بحث شناسائى را بهآنها سرتبط ساختيم آنها را مورد تحليل مفصلتر
قرار رىد هيم.

مذهب اصالت معنى حلولى از لعاظ بهث شناسائى














5. Trancendental epistemological realism 9. هينى الططلاح Transcendental دا در فلسفئ كانت بعدأ خوامهم دبد. 7. George Berkeley

## رهسألُ حدود شناسائى















رذلهب اصالت سعنى كه از آراء بـار كلى نتيجه بیى آيـد عـام






 و اينها را باركلى با تجارب فاعل شناسائى يكى نـى نـى داند.

مسائل ونظريات فلسفه
فيلسوف ازگليسى ديگّر فرن هجد هم، ديويد هيوم^ قدـى فراتر









 غير از سيلان حالات ذهنى بـا باشد. نفس بـهعنوان شيزى غير از اين سيلان حالات ذهنى، و بهعنوان سـوضوع و زمينئ اين حـالات




اهراك و متعلق ادراك
ركن اساسى اين نوع از دنذ هب دـعنى، نظر آن راجع بهفاعل

 است كه متعلق »ادراك در د رون وجدانه قرار میى گيرد يعنى ادراك


## 8. David Hume

## رسألث حدود شناسائى

يين فعل تجربه و شضمون و دحتواى تجربه تميز بدهيهم بى توتوانيم




















 كه فراتر از وجدان و خود آگاهى من است. اين نسبت بين فـاعل

سسائل ونظريات نلسغه
شناسنده و متعلق شناسائى، كه ها سعى كردهايم با تشبيهات آن را وصف كنيم، نسبت التغاتى ' خوانده سى يشود.
 بشهون حسى در وجـدان ظاهـر شـود (مشانلا" شـكل سفيد رنئك در در









 كيرد، فرو بى يزيدن
تحليل جريان فعل ادراك و توصيف كليئ افعال فكرى متلازم





Intentional 9
, عزيمتكه معنى لنوى آن است. إـن اصطالاع از آقاى فرديد است. 10. Objectivisation

## . ـسألة حدود شناسانيى








 مذهب اصالت معنى متعالى از لحاظ بحت شنا بـاسائى







 ما، مورد تصديق است.


 مى آوريم.
11. Intentional Object

سسائل ونظريات فلسفه

































 است تعقل نمايد.








 اهالت تـنى بتعالى r ' نابيده مىشود.
12. Transcendental idealism

بنا بر اين هواخواهان اين اين قسم احالت معنى منكر اين هستنـد




 متعارف حقيقت اعتقاد ندارند، و حقيقت را در در شنا




 ركركب ازافسانه وتوهيات است. برعكس يين آنجه مؤيد بهتأئيد


 آنها است، پِـديدارْا



 داراى وجودى مستقل از اذهانن بـا، يعنى هيزى بيش از از امـور

[^3]
## هسالة حدود شاسانُى

تعقل شده، يا امور التغاتى باشند.


 او را مىتوان بهنحو زير خالاصهكرد: بى گويد كـه با بدون توسل
 تحليلمى نبوده، تـأليفى هستند) هـر چیند عـلى الأصول هسكن است
 بطمئن هستيهمكه تتجربه آنها را رد نخخوا هد كـرد. از از جملـهُ ايـن
 شثلث بايد بزرگتر از ضلع سوم باشد. كافى است كـهـ مثلثى را در
 طرف خلع سوم بى

 بود. برایى اثبات يكك خينين قضيهاى توسل بـهتجربه لازم نيست
 توسل بلتجربه حاصل شلده است، هرگز بهوسيلهُ تجربه رد نخوا هد


 بىدانبه؟ كانت اين سسألد را بـهـاين صورت بيان مى كند كـد
14. Kant

مسائل ونظريات فلسفه

 محخى" د ربا زه بحدث شناسانى نوشته است. كانت، تحقيقاتى كَّه براى
 استت. خود او راه حل مسـاكه را در نـوعىى اصالت سعنى جسته است، و بهاين جهت اين قسم اصالت بعنى را الستعلانىى ناديلهـ. راه حلى را كه كانت پيبدا كرده است بیى تــوان بهطريت زير خلاصهكرد: اگُر تجربه بر ها واقعيت حقيقى را بكشوف لـىساخت،

 مى كند، تجربه غيرقابل فههم و در واقع صرفأً تصادفى كى بود. اهـا
 خـود نيز ساختلٔ ذهـن است، خنين نخــواهـلـ بـود، دران صورت
 بدون انتظاز تجربه، علم بهاصول كلبى حاصل نها يد كـه بهموجب آنها بتعلق ادراكات خــود و بـالنتيجهd اعيانى را بسىسازد كــهـ در تجرب-هd عرضه مىشود. بنا بهرأى كانت بـراى حل بسألــٔه احكام تأليفى اولى (يا پيشينى) بايد تصلديت كنيهمكه اوـورى كه در در تجربه بر هسا عـرضه مىشود ساخته هایى خود ذهن اسنت، نه امور واقعى و

مستقل از ذهن (يعنى شیء فى نفسه نيستنـل ولسى كانت بـهطريت ديـغــرى نيز در ائبات نظـريـهُ اصالت

15. Synthetic a Priori Judgements
16. Transcendental










فهم باشد.

## مذهب اصالت واقع





 (واقع انگّاران) سیى لى كنيند كه اين تقوم را بهنحوى تبينين نهايند






[^4]



 آن را التزلزل سازد يا تقويت كند.









\[

$$
\begin{aligned}
& \text { اكنون بدآن خواهيمر پرداخت. } \\
& \text {. هذهب اصالت تحصل }
\end{aligned}
$$
\]



 معنى و اصالت واتع بود. در مذهب اصالت تحصل نيز اين اهل اساسى مذهب اصالت
18. Positivism

تجربه، كه شناخت واقعيت بايد فقط براساسى تجربه باشد، مقبول










 بدشناخت نتايجى نائل آمدكمه در تجربه








 باشند، و بعد ازكشف مبدل بىشوند بـهجملههـائى راجع بداشياه
$1 \cdot 0$

## مسائل ونظريات فلسفه
















 برق درسيم جارى است با نـ نـ







## سسالة هدود شناسائى

مندرج اسبت و درباره عالم خارج مغرنتى سواى معرفت حاصله از از



 دربـارة شناخت عـلـى، و در واقع بــهصورت نظرئه سشترك عــــلوم در آيـد.






 بتمايل بـوده است. بعضى از الهحـاب اصالت تحصمل، از از جمله







19. Augnste Comte

## مسائل و نظريات فلّسفه


















 بر نن عيان سىیشد، هـلا بسطح صاف و و خنك آن آن از طـريق حس

 مجموعهاى از انطباعات و خـاطرات و افكار و احساسات و الميال و

[^5]
## سـألة هدود.شناسائى
















 هستند، برآنها اطلاق مى گردد.

 ابراز داشته است.
 مذهب نـوتحصلى از اصالِت تحصل بيانه رو ماخ ناثنى شده.
21. Neo-Positivism

الست، ولى در بسط و تفصيل آن، طرفداران آن عقيده هـاخ را رهـا
 يك تحول ديكُر در اين هذهب، نظر اهلـى اصالت تحصل، كــه
 و فقط نظر تجوبى مـذهبان معتدل هنظور كرد يدكــه بـهـهوجب آن هرعلدى كه عبارت از بيان و روشن ساختن دعنى عبارات و بالنتيجه قابل بيان بهجمهالت تحليلى نيست، بـايد ببتنى بـر تجربـهـه بــاشد.
 آنها را بهوسيلة تتجربه تأيدل يا تكديبكرده، بىاساس است (و در اين نظر با تجربى مذهبان هعتدل هوافقاند) بلكه فراتر مى مرونـد و.ايـن قبيل قضهايـا را فـاقـد بعنى بى هابعدالطبيعه بايد عبارت از قضا يـاى تـاليفى باشثدكــه تجربـه را دربارء آنها حق حـرف نيست و در نتيهجه عبارت از از تصهد يقاتـى است كه بنا بهنظر نـوتحصهليان ناقد هرگونـه هعنى استـ. از ايـن جهت است كه آنها مـابعدالطبيعه را مورد انتقاد شديد قـرارداددهاند و آن را عبارت از.بياناتى هىدانند.كه فاقد معنى، و مههـل و خـالى از هر . مطلبىاست.
نـوتتحصليان بـا مدخالفت با هـابعدالطبيعه در حقيقت يكـى از اهول اساببى تحصلىمـذهبان قديمر را كمه همين دتخالفت بـاشد،
 تمام شنناخت ها از واقعيت مندرج در علوم تجربى، يعنى در علم فيزيكك و زمين شناسى و هيأت و تاريخ و غيره، است وعلاوه برآنجه هندرج درعلوم تجربى است علم ديكرى در باب واتعيت، كه مـورد

بسـالة هدود شناسانىى
ادعاى سابعدالطبيعه است، وجود نـدارد. نوتحصليان بهاين ترار























سسائل ونظريت فلسند





 با حيوان يا نبات، هيست. ولى كلئُ تبيينات و توضيحات ديان دربارئ














 فلبسفى نوتخصمليان گنجانيد.


 مىتواند متعلق شناسائى مرار كِيرد.










 نوتحصلى را نزديك بهدذهب اجالت ماده نىنهايد.
22. Physicalism

## $\Delta$

## رابطةٔ بين بحث شناسائى و سايز. علوم فلسفى








 و اهططلاحـات عـلـى) و از تـر كيبات آنها و آنتجه مبتنى برآنهاست
 از تحقيق دربارؤ طرق استدلال و و اثبات و آزنايش و و حل مسانـائل







رابطةٌ ين بحث شناسائى و ساير علوم فلسنى
بسائلى در قلمرو شناخت روش و نظرئه عـلوم بطـرح مىشود كــد
 . دختلف .
نظر به همهٔ اين جهات، مرز تـاطعى بين بحث معـرفـت از طرف و نظريهُ علوم وشناخت روش ازط ازرنـ ديكّر نـى توتوان قائل شد.


 بحث معرفتگرفت، و ما اين ارتباط را بهتفصيل در نما نمل رامع به مابعدالطبيعه بررسى خواهيم كرد.
مابجل| بخش دوم

## 7

منشأ اصطلاح مابعل|لطبيعه و تقسيم مسائل آن
منغأ لفظ ما بعدالطبيعه













 كتابهاى بربوط بلطبيعيات قرار دادند، و بهاين جهت كتا كتابهاءى

1. Prote Philosuphia
2. Physica, Phasis .










 قبيل خدا و بقاى نفس جزو بوضوعات آن است، ولى تنها بوضوع آن نيست.

تفييم مسائل مابعدالطبيعه
 مسائل آن اغلب چنان غير ملموس است، كـه تعريف و تـوصيف




 عالم، ياكلىترين دانشها دربارة وجـود است، و مثال تعريفهاى
3. Ta Meta Ta Physica

منشا اصطلاح سابعدالطبيعه و تتسيمر مسائل آن







 دوم دسائل ناشى از تحقيق درباره شناسانى ، سوم دسـي
 راجع به هريك از اين دسته دسائل جداگانانه بحث خواهيم كرد.

## $r$

## بحث و جو د يا هستى شناسى

اغر ان بحث وجود يا هستى شناسى از نظـر اشتقاق لغوى كلمهُ „انتولوزى)، هأخوذ از كلمئه (on)








 مابعدالطبيعه و مرادف با آن استعمال بیش ونود.





\author{

1. Ontology <br> 2. Phenomenologists
}
بحث وجود با هستى شناسى
ra) دريزوهش از „(ذات" هيزى، هثلا ذات اشياء بطور كلى ياذات

 پخيست" و غيره. پاسخ بها ين فبيل سؤالها تعريف كلمات "جسمم،"












 ولى قسمتى هم مأخوذ از كالام عرفى عادى استى استا الا غرض از بحث وجود دنحصر بها بتنظيم تعاريف واقعى براي


 معانى ازطريق تحليل رفا هييىى كه اين اصطلانلاحـات در بـر دارد

## سسانل ونظربات نلسفه

ميسر بیشود. نظر بهاينكه اين مـــا هيم بععولا بسيار كلى است






 مى رود و بها ين عنوان بحث سوديندى است، ولى سهـم آن در در واقع فرعى وتبعى است.











 كد بىتواند بين اشياء مقرگرگدد، و هم حنين حالات و غيره. اهل
بحث وجود يا هستى شناسى

مدرسهז قأئم بهذات بـودن جوهر و قــائم بهغير بـودن كيفيات و نسبـ و حـالات و غيره را تـأكيد مسىنمودند. سشال صفت سرغـى نمىتواند جز در جوهرى كه دارای آنست، وجود داشته باشد. ابا
 داشتن احتياجسى بـهمبنا و اساسى ندارد، و بخــودى خود بــوجود استت. اين قائم بـهذات بـودن نزد اهـل هــدرسه خصوصيت اصلى جوهر دحسوب مىىشلد و جوهر را بهعنوان سوجود فینفسه و بنفسـه تعريف مى كردند.
مفهـوم بههم ديعُكى كـهـ در بحث وجـود هـورد تحليل قـرار هى گيرد، وجود واقعى، بهتمايز از وجـود ذهنى است. كــو هـيستان
 وجود داشتهاند، و سشُالهائى براى وجرد واتعى بشثمار مسىروند.
 "بـورلاج" فقط در انـديشه وجـود داشته|انـلـ يـا دارنــد، و بثـال
 وجود ندارند، و وجود آنها مـجازى صرن است. وتتى كه مىى گوئيم زئوس (خداى بزرگك يونيان) فقط در دخخيله يونانيها وجود داشته است، دقصودمان اين است كـهـ آنها دربـارؤ زئوس هى انديشيدند
(يا بهاو اعتقاد داشتند)
مثال سوم مباهيم هـورد تحليل بحث وجـود، بفهوم اشياء
3. Scholastics

Centaur F
 نيز جيزها و اثخام افسا نهاى هستند. (Burlaj)






 واقعى تحقق مىيابد، بلكه فقط بدعنوان اوني اوصاف



 هختلف امورى است كه مفا هيم مختلف وجود با با آنها ارتباط دارد .







 معنى مفا هيم مختلف اشياء و امورى كه ذكر آنها گכذشت ارتباط
5. Ideal
بحث وجود يا هستن شناسى

دارد، فيلسوفـان بهتحليل مفاهيـى هـانند خرورت، يـا وجـوب، و اسكان، اشتغال داشتهاند. اين بفا هيم وجوه مـختلف وجـود را، رفا هيم بوجههد
رفا هيم هذ كور فقط تمونـه هـائسى است از بعضهى از منا هيمى

 از رابطهٔ عليت، و بفهوم غرض و غايت، و مغاهيم بـكان و نسب ركانى، و زمان و نسب زمانى، و بسيارى از مفا هيم ديكر، بحث و و و و و .

اخبار و قَضاياى بحث وجود
اخبار و قضاياى بحث وجود چنانكه گغتيم مبتنى بر تحليل اين سفاهيم است. در ميان معروفتريـن اصول بحث وجـا وجـود بـكى امـى
 در آن واحـد دارایى خصوصيت دعينى هـم بـاشدل، و هم نباشده و ديُگرى اين اصل است كه بيان سلب و ايـجاب والسطهاى نيسـت و بهموجب آن هرچيزى بايل يـا خصوصيت معينى را دارا باشد يـا نباشد. ايـن اصول بـا اينكـه بـلديهى بنظر مى سنند، دـوضوع اختلاف شديد بودهاند.
اهل امتناع تناقض و منع واسطةُ بـبان سلب و ايجاب در هنطق صورى هـم هـورد استفـاده است و همیخنين است بسيارى ديعكر از قضايائى كه در بحث وجود (يا هستى شناسىى) تحليل
Y. Y. در منطق، موجهات Modal Concepts (لاتين Moxistendi) . Excluded middle .V

هسائل و نظربات فلسفه
بىشوند، ولى به|ندازؤ كافى روشن نشـداند تا بتوان نظرئُ دقيقى را براساس آنها استوارساخت. وقتى كه تحليل اين دفا هيم بدقلـر كافى صورت گيرد، نتايج آن را علم ديغُرى تحويل بیى تيرد، و
 خصوصبت نظرئه استنتاجى است، يعنى علمى رياضبات را دارد. بثلا منطق صورى ــعاصر كم |ز حيث روث ثبيه بهرياضبيات است، شامل نظرئُ طبقات، و نظريـهُ نسب است است
 هسكن است در قلمرو بحث وجود قـرار گيرد، زيرا غرض از از اين هباحث سنحصراً تعيين بعنى اصطلا "خصوصيت"، "نسبت" و غيره استِ. در واقـع بعضى از دؤلفان منطت، اين قسهت از رنطق صورى را بحث وجود هى نامند.
 ازان هنشثعب مىگردد. از طرف ديگر پارهاى از هسائل هستى

 هنشأ آن غير كافى بودن وضوح بعضى مفا هيم اساسيهى الست كـه در در
 رفاهيم احساس دـى وشود و دانشمندان توجه خـود را در بر بحث وجود متمركز مىىنمايند و بين متتخصصهان و فيلسوفان همكارى يد يد مى آيد.

## $\wedge$

## استنتاجهاى مابِلاطبيعى

ناشى از تفكر دربارؤ معرفت
مـأـب اعيان مثالى ' : نزاع در بارئ كليات













 قابل اقتناص كسب مسىشود، نـه بـهوسيلـئُ آنجّه در ادراكاتات و

## 1. Ideal Objects

مسـانل ونظريات فلسفد
تخيلات داده مسىشود. آن ابورى كــه فقط در ذهـنـ و بـهوسيلهُ
 نيست، افلاطون بهنام مشل مى ديواند. الا اين امورى كـه بـل نـاميله هسىشود خيستو




 ادراك بـا تخيل نمود.
 است تـرار دارد، .ــنـند انسان كلـى و غيره، يعنى كليات. انسان


 مقصود از اسب كلى خيست، اين دو جمله را را در نظر بـكيريد
 اول راجع بهاسبهاى جزئى است و آنها را كيا هتخوار دانسته است است
 اسب جزنى نىىتوان كفت كه حيوان فراوانى است. اين فراني
 نوع انسان و انواع ديگر، اموركليى هستند كه افلاططون آنها را

[^6]امتنتاجهاى مابعد طبيعى ناشى از تنكر دربارة معرفت
جزو ششل بى آورد.
چون بنا بهرأى افلاطون فقط دعرفت عقلانـى ما را بـا حقيقت واقع آثنا بىسازد، و اين معرفت عقلانى ما را فقط با امورى آثنـ آثنا

 و عالم افراد جزئى كله در دعرض شناسانئى حسى هستند، واقعيت

حقيقى ندارد.
نظريةُ افلاطـون هبا ين بـا شعور عــادى انسان بود، بـهاين


 و قائم بهذات است، نظر ارسطو هـم هست، كه ورجـو

 خصوصيت ذاتى آنها يعنى صورت افراد جزنـى انـيتسوب
 (جوهر) هستند. اين قسم وجود دتختص افراد و مرددان انـ جزئى
 افراد انسان وجود دارد، نه بهانفكاك از از آنها، بلكه در در خود آنها آنها . تعليم افلاطون كه وجود واقعى و قائم بهذات رات را به كليات نسبت
 readical Conceptual realism این اصالت واوَيت كليات دا نبايد با امالت واقع در ادراكات انتباهكرد.

مسائل ونظريات فلسغد
وجود واقعى ولى غيرقائمر بهذات را بهآنها نسبت مىد هـد، يعنى
 ـعتدل نام دارد.

هنكر هـرگونه وجـود واقعس بـرای سثل و كليات الست و آنهـا را
 فقط مفهوم آنها وجود دارد.















4. Conceptualism
5. Nominalism
استنتاجهاى ما بعد طبنيعى ناشى از تفكر دربارة معرفت







 كلمات و اصطلاحـاتى است كـه در آنهـا مندرج استي است و از ايـن






مـألٍ اصالت هعنى از لحاظ مابعدالطبيعه (اله) اصالت معنى خود بنيادى الـي
نتابج اهالت معنى الـ


 كـه دـطابق است بـا دو صورت دـختلف از ــــذهب اصالت معنى
6. Axioms
7. Ideal entities
8. Subjectve idealism

## مسائل ونظريات نلسغد

در بحث معرفت: يكى آنكه بهموجب آن ذه هن مـا از آنهجه حـال در درون آن است تجاوز نـي




 خود فاعل شناسائى بشمارد.













9. Immanent idealism
10. Transcendental idealism
11. Subjective Idealism

## استنتاجهاى مابعد طبيعى ثاشى از تفكر دربارة معرفت


 پاستخهانى را كـه بـهاين پرسش از جـانب قـائلان بـهمذهب امالت معنى بـه هر دو صورت داده شله امت، برسسى میى كنِّه: ازنظر اصالت معنويان صورت اول ، اجسام جـز ارتسامـات يـا
 ذهنى جوهر نيست كـه قائم بهخود و متقر ارتسام ذهنى و تجربةٔ شناسنده́ معينى است و فقط در نسبت بـا


 دارای خنين ارتسام يا انطباع ذهنى استه و و إكسى آن را تجربه

 تركيب را تجربه كرده است. نظر بهاينكه اجسام بانند خانه ها و درختان و هيز و صندلى، فقط تر كيبهاى ارتسامات هستند، وجـود آنها تبديل بهاين بیشود كه كسسى آنها را تجربه هى كيند. وجود




 بها ين بعنى است كـه „كسىى (يعنى, فاعل شناسائىى بعينى) آنـها

1FA

هسانُل ونظريات فلسفه
 نظر اصالت دـعنى خود بنيادى بهصورت اول در دــا بعدالطبيعه در
 اجسام بهاين نحو خلاصه كرده است كم وجـود آنها مساوى است

با ادراكك شدن آنها.
بـرحسب ضهورت دوم هـذهـه اهالت دعنـسى، يعنـى اهالت








 رعد وجود داشت، الـا خداى روشنائى قطبى وجود زـداشت. ولسى در ايسن سياق كلام؛ لـفظط وجـود را بـهمعنـى حقيةهى استعمـال
 حقيقى وجود نداشته است، همانطوركـه خداى روشنانى قطبى هم وجود نداشته است. بقصود با اين استكـه زدلـود در اعتقاد
12. Transcendental idealism اr
و اءامُل قرن بيستم.
14. Zagloba

استتناجهاى مابعد طبيعى ناشى از تفكر دربارة معرنت
يونانيان وجود داشته است، و اين بــدان بـعنى استــــــهـ يونانيان

 كسى دربارة آننا انديشيلده وكسى بهآنها وانها اعتقاد داشتنه الست).






 دارده. نحوه آگاه بودن از اين: اجسام على السويه نيست و در اين اين باب بعداً بحث خواهيم كرده.












سسائل ونظريات فلسفد
شناسائى است. اظهار بار كلى بها بنكه: وجود دساوى ادراك شدن


 تحريف مذه هب اصالت معنى است. زير ريرا بنا بران، اجسام





 داد.








 در واقع ميزى جلو من قرار ندارد (بـهمعنى حقيتى) . الـا بـهع وتيدهُ


## استتاجهاى سابعد طبيعى ناشى از تفكر دربارة دعرفت






 وجود ندارد .















15. Immanent idealism

مسائل ونظريات نلسفه
است مطابق است.
بهاين ترتيب باركلى با توسل بهعلم الههى كـه عالم را حغظ

 تجربه هى كَنْد بدانيم، پسس بايد تصهديق كنيم كه طبيعت قبل از ظهور انسـان وجود نداشته البت و همچچنين بايد تصهديق كئيمكهـ هشلا" آنجه در اتاق است از ادراك با نسبت بـهآن بوجـود بیى آيد










 rvivi
 بنا بهمذهب اصالت ربننى استعلائى عـالم رسادى فتط ساختهُ ذهن

16. Transcendental idealism
17. Phenomena

## الستنتاجهاى سابعد طبيعى ناشى از تفكر دربارؤ معرفت

وجود بهدعنى حقيتنى نــدارد و هر دو آنها، يعنـى عـالـمـم خـارج و
 شخصص يا اشخاصى دربارة آنها بهنحو دعينى مى انديشند. فرق بيان ״وجود" عالمب هـادى كـل واقعيت تجربى است و ״وجود" افسانه هـا و ووهومات عبارت از اين است كه افكار راجع بـهعالـم بـادى يـا

 با مها كههایى روش تجربى وآزنا يشى بطابقت دارنـد و حـال آنكه
 بهاين قرار، بر حسـب اين هذهب، فرق هيان عالم بـادى و عـالم افسانه ها، عبارت است از اينكه ملاكك تجربه، عالم مادى را تأييد هى كمند و عالم افهسانه هـا را نهفقط تأيبد نمى كـند بـلكه نقض نيز
 مى كَند و در واقعع همين ابركَه مـلاكُ تجربه مؤيد عـالم بـادى است بهنظر كسانى هم كه قائل بهاصالت دعنى نيستئد دليلى بر له وجود عالم مادى بـهـدعنى حقيقى و دستقل از ذهن دهـاست. ولكى قأُلان بـهاصالت معنى ايـن استنتاج را رد هى كمنند. از نظـر آنها



 طريقهاى كـه بموجب آن پيروان هـذهب اصالت بـعنى استعلانيى، 18. Intentional objects


 و بوهويات، فرق بیى كّارند
(ب) مذهب اصالت معنى عينى 19
 معنى امتعلائى، در بسط و تكميل نظريات خود در برتبئ اصالت















19. Objective idealism

استنتاجهاى مـابعد طْبيعى ناشى از تفكر دربارؤ دعرفت
نيست، بلكه عالم ذ هن هم بـهوسيلهُ تجربه معلوم مى گردد، زيرا
 تجربـهاى درونى هـم داريهم كـه بهوسيلهُ آن، عـالم ذهـن هـن هـعلوم
 بهوسيلهُ آن قادر نيستيهم بهناوراى ساخته هاى ذهن خود و بهشى


 فیى نفسه. اين نتيجهd راككه از هـن هب اصالت هعنى استعللئسى بهنحو
 ــذل هب اصالت هعنى عينى، صريـحاً بـذيرفته|ند. اين هـذ هـب را در دقـابـل دـذن هب أصالت معنى خـودبنيـاد، اصالت دعنى عينى

 يعنى نفس دانسته شده است، در صورتى كـه د در هـذ هب اصـالت معنى عينى عـالم معروض در تتجربه، حهd عLالمم بادى و چهd عـالم ذهنى، يعنى كل واقعيت سادى و هبنوى، متنضا يف با اهرى بهنام روح عينى شـرده شلده. اسـت. سعى خواهيهم كرد اين تعليم سشثل و


20. Correlate
.Judgement . 1

سسائل ونظريات فلسفه

 شده است كه ضمن احكام و تصديقات


 كه وجود واتعى دارد، يعنى وجود بهمعنى حقيقى كلمه، بـاز هم
 تعديل است.
اكنون سسألهاى كمه بطرح مىشود اين است كه اكّر طبيعت




 است كه از جانب كسى اظهار شده بـاشده در در اين صورت وان وانعيتى كه بورد توصيف آنها است، ناقص و ير از شكانها








 ذ هنى هم هميشه با يل در وجدان كتسى حادث شوند، پس تصهيق ههم بايد لابحاله، وقتى از جـانب كسى اظها اشكال در صورتى وارد خواهــد بود كـه هــا »تصلديق" را نـوعى


 اين تصليق كل ع ع q=9 9
 من ياكسى دئُر نيست، يعنى بهتجربياتى كه دن يـا ديگّرى آن را با جمللُ ع بهمعنى جملd ع





 هضـمون با يِد يِگر هـوافقند.

مسائل ونظربات فلسفه
عالم „و عينى "





 از آنهاكـه از جـانب كسسى اظلهـار شده است، و نيز از آنهاكـــهـ از جانب كسسى اظهار نشُده است. احكام و تصد يقهانى كمه از جانبـ

 خطور نكرده است .
اينكك اين تصديقات بهمتعنى سنطقى، يعنى تصهد يقاتى راككه از جـانب كسى اظهار نشهلد الست در كتجا بىتوان يـافتو در عالم ذهن كـل يافت نـىشوند و در عالم بادى هم كه نيستتد. كسانى كــه بـهوجود اين قيبل تصديقـات قــائلند آنها را در عـالم مثـل
 كه بهقول افلاطونيان اعداد و ساير امور انتزاعى مانند امور كلى (معقولات) دران واتعند و اين ״تصديقات بdمعنى منطقى" با آنها



22. Objective Spirit

رششتركك آنهـا قـرار هـى از جـهت تعلت آنهـا بهعـالم ششل انـلاطونـى تصهديقات مشالى نـاميلده دسىشود. عالوه برتبـديقـات و احـكا

 ايـن تصديقـات بثالـى و دفـاهيـم شثاللـى و غيره جزو عـالم بشل
 براى اينكه بتوان از عـالـم ذهنى بهتر تميز داد عالم روح عـلم


 مىشوند و از اين رو ذهنى هستند. عالم روح عبارت از تصهد يقات و


است كهd بهفاعل شناسائى تعلق ندارند، و ذهنى ايستـند.
مطلب اههلى مذهب اهالت عمنى عينى. الكنوت پس از ازاين همه جرح و تعديل و تفصيل بايد ديد كه هططلب اصلى هذ هب اصب اصالت رسنى عينى چيست

 بهعنوان امور التفاتى صرف، بنا بهاين نظـر، واجـلـ واقعيت تـام


23. Ideal judgements

مسائل ونظريات فلسفه


 اسانسى و مطلب اصلى اصالت معنى عينى.
 امور طبيعت فتط بها ين معنى وجود دارد كـد كسى (فاعل شناسائى





 دارند.





 هم مادى و عمم ذهنى، بهمرتبهُ پديدار تنزل بیى يابد.


24. Phenomena

افـلاطـونى امت . طبيعت فقط متضها ين و فـرع ايـن عالم، يعنى يديدار صرف است. بدين قرار سذهب اصالت دعنى عينى نزديكك :مهذه اصبالت معنى افلاطونى است.



 و.اغتشاش فكر است، بهاندازهاى كه در آثار بيان كـنيندگان تعليهم

 الستعلائى كانت است، و در بيان اين تعليم، سا ناشى واندن آن آن را
 يين اصابلت معنى خودبنيادى و عينى مردد بــود. ولسى پيروان او او
 آلمان يعنى فيختهd

 در اواخر قرن نوزد همم و اوائل بيستم حوزه هاى نو كانتى شهرها

 دلايل آنها قدرى قابل هضيتر از اسلافل آنهاست.
25. Fichte
28. Baden
31. Natrop
26. Schelling
29. Marburg
32. Windelband
27. Hegel
30. Cohen
33. Rickert

سسائل و نظرياتفلسفه

 طبيعت صرفاً پديدارى از عــالم روح عينى است، پس قوانينى كــهـ
 بر عالم روح عينى است. الا در عالم روح عينى و لـنا در عالم امهور دنطقى، قوانين منطقى حكمفرماست. در نتيجه قوانين رنطق با يد درقوانين طبيعت دنعكس باشد.
 قوانين جدل نهاهيله است. بـرحسب أيـن قوانين در بيان بفا هيم
 مفا هيم، يعنى رفهوم وجود الست. مبناثى اين سلسله مراتب اين







 هثالى بهنظر هگّل بعادل خود را در تـوالى زمانى دارد كـهـ دران

34. Dialectic

Thesis يا هوضعه. Antithesis يا هوضع هقابله. Synthesis .rV

استنتاجهاى ـابعد طبيعى ناشى از تنكر دربارة معرفت
طبيعت هرحالت وجودى مقرون به برابرنهادة خويشي است. اين

 اين است بنا بهر أى هكل نحوئ حكوبت ثواني



 فرمانروااست و در نتيجه بايد بر طبيعت سستولى باشدل







 هكّل را بالكل ردكرد ، ولى قبول نمود كه طبيعت محكوم اقوانين انيا جدلى است.
اين درست هـان كارى است كد كارل ماركس كار كد تعاليم
 كه جريان رشد و توسعه و هرگونـه تغيرى در طبيعت طبي


















جدلى'


 اينست كه اجنسام بهمعنى حقيقى وجود دارند. امالت واقع عقيدهاى
38. A priori
39. Materialism
40. Aprioristic method
41. Dialectic materialism
42. Metaphysical realism

## استنتاجهاى مابعد طبيعى ناشى از تفكر دربارة معرفت

طبيعىاست كه همه كس قبل ازتوجه بهسسائل بحث معرفت بدان
 تفكرى دربارة معرفت بـاشد، موسوم بهامالت واتع سطحى يا با ساده است


 اهالت معنى و رد آن دلايل ، وجود اعيان طبيعى بـهمنعنى حقيثى




 ازلكاظ مابعدالطبيعه است، بورد انتقاد و رد و و ايراد قرار بیى بيروان مذهب اصالت واتع انتقادى يسى از تفكر درباب







43. Critical realism


 هحصول سازران قواى ثناسندهٔ هاست، و بهغلط بـهاعيان و اشياء

 اجسام ميدانند. بنا بدرأى ايشان آن تصوير عالم كه حواس ما بر ما عرضه مىىدارند، تصوير حقيقى نيست وتصوير حقيقى آن است


 از ما هيت واقعى عالم مادى تصديق بى نما يند كمه مطابق نظريان
 بود از اتمهاى بـى رنگك



 قرنها اداسه داشته است و ددر حالل حـاضر نيز متفكرانـي از هــر دو
 سوءتفا همهائى هم بين طرفين منازعه وجود دارد، از اينرو قبل
44. Secondary Qualities
45. Primary qualities
46. Schema

استتاجهاى مابعد طبيعى ناشى از تفكر دربارهٔ هعرفت
از جانبدارى از يكى از دو طرف بايد امل سسـأله را بهنحو دقيقتر

 كتاب است، كه سنظور ازان فقط ذكـر مسائل فلسفى بـهانحتصهار است. مؤلف در ساير تأليفات خود دهخالفت قاطع خود را با اها اهالت معنى، به هرصورتى از صور آن ابـراز داثته استه است، و عقيده اضالت واقع را تأيـد نموده است.

## 9

مسائل مابعل|لطبيعه ناشى از تحقيق در طبيعت مسألض جوهر' و ساخت عالم










 مابعدالطبيعه محسوب مى مشود.

 بسط و تفصيل فلسفه، نظر فيلسونـان هم شتوجه طبيعت جســانى

1. Sobstance
2. Naturalists
3. Pbysicists

هسانٌ مابعدالطبيعه ناشى از تحتيت در طبيعت
كرد يدكه در تجربهُ خارجى (حسىى) عرخه میشود، و هم طبيعت
 جوهر بهاين صورت است كـه آيـا، هم جوهـر ذهنى و هــم جوهـر مادى، وجود دارد، .يا فقط يـكى از ايـن دو قسم جـوهر موجـود است. خالاصه اينڭه مسسألُ جوهر بـهصورت مسألأُ جسم و روح در هى آيد. هسائل اصلى بسورد توجـه فيلسوفانى
 آخرين تححليل اجزاء نهانى آنهـاست، اهــروزه جــزو فلسفةُ طبيعى است كه فيزيككدانهـا راجـع بـهآن بيشـتر از فيلسوفـان مىتوانند اظهار نظر كمنتد.
بسـألגٔ نحوهُ سا خت و تركيـب طبيعت در تاريت فلسفه بـهدو صورت اصلى آهده است. يكى مسألـُّ اصالت يـا عدم اصالت اصل موجبيتع كمه بربوط بـهاين است كـه آيـا هـر حيزى در طبيعت علتى دارد يا نه و ديُكرى هسـالـُ وجـود غـا يته و بـكانيزم است كد آيا عالهم بنا بdغرض وبراى غايت و منظلروى تـرتيـب يـافته است يا نd. در يمن سسائلهى كــه بربـوط بـهنحوهٌ ساخت طبيعت است در برحلة́ آخر هىتوان از ساخت بـكانى و زهانى عـالم نـا بـرد، و در ايـن مسـانـل هــمّ، فيزيـككدانـها بيشى از فـلاسفه صلاحيت انظهار نظر دارند. مسا نفس و بدن

4. Determinism, indeterminism.

Teleology .

## بسائلْ"ونظريات فلسنه

ما بعدالطبيعdٔ فلسنג جديد قرار دارد و شناسل سسائل فرعى بسيا رىى


 بودن آن دو يا اهالت وحدت! با بهمعنى اخصر.

 جسهانى، يعنى هم نفس جوهر است و هم بم بدن. اين تهايل با با نظر


 عوض مىشود و سىتواند هادى الكتريسيته باشد و و غيرهير، الما فكر


 هستند. ايـن اساس و ربنا نفس الست كه بـى انــديشُد و احساس





6. Dualism
7. Materialism
8. Spiritualism
9. Monism
10. Thomas Aquinas

هسائل سابعدالطبيعة: ناشنن از تعقين در طبيعت
واقعى قائمر.بهذات دارند، يعنى در مرحلةُ اول جوهر واقعى همان
 ماده'" و يكث صورت ' قائل است. هادهُ جسم همانست كـه جسم


 ديتُ، در شثال كوزةٌ گلى صورت آن همان شكل آن آن است. ولـى

 صورت درخت سيب فقط شكل آن نيست، بـلكه سا يـر اوصاف آن نيز بهعنوان نبات، جزو صورت آن محسوب بىشود، بشلا" "قا بليت آن براى جذب غـذاى غير آلى و استعداد آن بـراى رشه و و نمو و هدچچنين استعداد آن براى توليد شـل و بسيا رى از خواص ديكّر. انسان نيز، هسركـب از دـاده و صورت است. بـاده او همان اجسام شيميا ئى است كـه ازان ساخته شلده الست ـ ليكـن صورت او

 مى اند يشد، و فقط يك بشت گوشت و استخوان بى
 طبيعى و آلىى رىنما يد،كــه دران بـا نباتات بيز كــه زنـده هستند. مشترك است و بهعلاوو تمام آن الموزى الست كه انسان با با حيوانات

11. Matter
12. Form

## مسائل ونظريات نلسغه











 به همان نحو كه اوصاف وجود دارند، موجود است، يعنى در دنسبت با بدن. وجود نفس عبارت است از اينكه وصغ بدن ترار اريكيرد.








 توهاس آكوينى كه از بيروان ارسطو بـود مـجـور شـد آن را تعديل

مسـانل مابعدالطبيعه ناشى از تحفيق در طبيعت
كند تا بتواند اعتقاد بهآن را با نظر ارسطو دربارء نفس بـهعنوان صورت انسان جمع نهايد.
در نوع افراطى ثنويت كد در تعاليمـ اكوستين و د دكارت ديد ديده





 اين نوع از ثنويت بطابق است با نظر ابتدائى كه در رزندگى عادى بسيار شايع است.

 برحسب آن فتط يكث قسم جوهر وجود دارد و وـذاه اهب الهالت ماده

و امالت روح و نظريهُ وحدت جسم و روح، ! إ جملهُ آنهاست.



 صورتهاى ستختلفى دارد .
 روحى هـورد انـكار است، بـلـكه حتى پــديدارهـا و امـور ذهنى
13. Monism

## مسائل ونظرِيات فلسفه

(افـكارو احساسات و غيره) هـم از سـن فـعل و انفعالات ساده





 بودهاند.

 نمىدانند و يارهاى اختصار آها











14. Cabanis
15. Vogt
16. Buchner
17. Dialectical Materialism






 بوجود مىى آيد. ولى حيات ذهنى تابل تبديل و تأويل بهيري

 برآنهاستن. اين حصول كيفي تأوبل وتبديل بهنركيب وكيفي
 است، نه طى تكاسل تدريجى.






 اجتماعى افـراد انسان اختيار كند . اين نظرگاه جـلدلى مقتضى آن
18. Orgadisms

## سـسائل و نظربات'نلـلـند

'استكــه طبيعت را در جريان صيرورت9'










 قانون تبدل تغيرات كـى بهتغيرات كيفى، وقانون وحدت و تعارض اضداد است .






 ناكهانى) مبدل بهتغيرات كيفى مىشود (يعنى در آن خصوصيات (

[^7]مسانُل مابعدالطبيعه ناشى از تحقيق در طييعت










 جــلى" بینايند. جدليات براين نكته تأكيد دارد كـي در در جريـيان





 مى





يكديگر در تنازع اند. مطابت باهريكك ازاين نيروها حالتى هست
 دونى نطابقت دارد، بهاينطريت درهرسرسلهاى ازجريانصيروزت،
 هستند. از تتازع اين اخداد حـا


 الى غيرالنهايه. قاعدهُ وحلـت و تعارض اضهاد . رسطابقت دارد بـا

 آن تأثير مى كند. تحت تأثير اين نيرو جسم مزبور ستحوك مى میشود و و سرعت آنكـه اول معـادل صفر بود بـهـدتدريج افزايشى مىياءـه.







 همان حركت ثابت باشد، ظا هر مى گردد. دراين قانون، علاوه براينكه درهر جريانى از صيرورت تنازع

سسـانل مابعلالطبيعه ناشى از تحقيق در طبيعت
نيروهای معارضى هـدخليت دارد، نظر ديگرى مـلحوظ است كه در هـر جنين جريانى، حـالات دبخالف و حتى ستناقضى وجود دلرد، و بهواسطةُ آن هواداران اصالت سادهُ جدلى

 تغير ابست - هتخـن تناقضى است. براى هوجه ساختّن ايـن عقيده




 كه از كـان رها مىشود حركت كند در هر لحظة پی هرواز خود در يـك سوضع معين است، لـذا ذر هـرابحظهاى از برواز درآن موضع ساكن خولاهد بود ، و اگر در هر لحظهُ پرواز ساكن باشد پـس در تمام طول چرواز حركت ندى كنده
 انين استدلال، فيلسوفان ايليانى را بران داشت چنين يبندارند كـد حركتث والقعاً وجود ندارد. وجون شهجادت حواسي مؤيد اين دعوى است كه خركث وجود دارد، ايليائىها بهاين نتيتجه رسيدند وند حواسى، ها
 آن را قائـلان بهاصالت عقل هستقل از تجربه، و بعد افـلاطون و










 از اركان اساسى منـي



 اظههاركنند كه باده بقدم بر نفس است. معنى اين تضي







مسائل مابعدالطبيعه ناشى از تعتيق درطبيعت
هـخالف آن كه تقدم روح نسبت بهماده باشد ، ببتنى برعقايد دينى
 عالم سادى.



 ماده از روح، آن وجه از تعلق باده را را بهروح كهد قائلان بها باصالت


 اين است كه كسى دربارؤ آن بهطريق معينى مى انديشد.



 نزاعند، و هم عليه اصالت معنى عينى، كهد طبق آن آن كل طبيعت




 نيست. مذهب اصالت واقع كَه بنا بران طبيعت داراى واقعيت تام

هسبائل ونظريات فلسفه
است مستّلزم اين نيستكــه اين واقعيت فقط بهطبيعت مادى و جسهانى اسناد داده شود بلكه جوهرهاى ذذنى يعنى ارواح را هم

 اما جبهئ دوم نزاع، عليه هذه هب ثنويت امـت با اينكه آن

نيز نوعى از اصالت واقع بى باثلد بدين شرح :

 باشل با حيثيتى دساوى بااجسام، ولى هعاير بـا آنها، پس رهتخالف حقيقى امالت ماده هـان مذ هسب ثنويت افراطى اكُوستينو دكارت است و تباين بين ثنويِت دعتدل ارسطو و بـذهب جـلـيــد اهالت مـاده بهصورت جدلى آن، كمتر بارز است. در تاريخن فلسفه همواره ماديون طرف مهاجم بودهاند و ثنويان بـهدفاع از وضعى شهـرداختهانـد كــه قبل از بـروز اختالف وجــود داششته است. ايـراد دــاديـون عبا رت از ايـن است كــه اولا وجود نفس بهعنوان جوهر متفكر (يا بطوركلى باشعور) و بغاير با
 بلهطريق عقلانسى وجود شيزى را ثابت سى كنلد، شيست سىد هند.كــه تصلد يت بـهوجود ، و خـاصه وجـود واقعى هرجيزى برهبناى تجربه است، و بهوسيلةُ تجربهُ مستقيّم يا غير هستقيهم الست

 كردن يا شنيدن يا بطوركلىى ادراك آن تصهديت نمائهم؛ ويا بهنحو

مسائل مابعدالطبيعه ناشى از تحقيق در طبيعت
غـير دستقيم بيـذـيـريم، و آن در صــورتـى است كــه آن را ادراك



بإراوى از امور سشهود، ضرورت دار دارد.



 بطـور كلى ادرالك نـكرده است. تجربئ غير مستقيم نيز اثبات كـنـنده
 لازم نـى آيد، و. فرض وجود آن بـراى تبيين المورى كــه بـهـوسيلهُ


 بازبـاندة مرحلئ ابتدائى ذهن انسان انـي









سسائل ونظريات نلسفد
بهآن نام روح نباتى يا روح حيوانى مىدادند. حصول فرض وجود



 بآنها رغايرت دارد .










 جواب بدانعان وجود نفس بـهـا يراد كـه البته ميجي كس نغس را نـديـــه و ولمس نـكـرده و و نشنيده و


 انـدوهـغين هستيم. و از ايـن تجربـه استتباط مىنــائيم كــه قطعاً

سسائل مابعدالطبيع ناشى از تحقيق درطبيعت
وجـودى ستفـكـر و اراده كنـنده، و لــذا امـر روحيى غيـر از جسم
 گواهى حواسى است. زيرا وجود اجساسى









 بـهاستدلال مــدافعان آن، يسشتر مبتنى بر شهادت تجربـه است تـا وجود اجسام اين دفاع از وجود نفس اعتقاد ماديون را متزلزل نیى





 ولى آيـا وجـود موجود هاى متفكر، مستلزم وجود انـو انـور روحى يعنى

مسائل ونظريات فلسفه
نفوس است؟ پاسخ به| ين سؤال دنوط است به تعريفى كه از نفس


 استت لازم نمىآيد كـه ارواحى بغاير بااجسام ؛ وجود داشته باشنـد
 ثابت شود كانى نيست كـه ثابت كنيهم جـوهر هتفكر مـوجـو
 ثـاد و غمغين است جسهم و بدن نيست د





 مى كند. همچجنين حيـات ذهنى انسان مـوقتاً تحت تـأثير الكل و



 كلئُ اين دلايل قـوى در اثبات اتكاى حيات ذهنى بر بدن بطور



بسائل مابعدالطبيعه. ناشى از تحقيق درطبيعت
نظير چنين دلايلى براى اثبات تول خود بياورند كه آنیه مى انديشد















 داد. براى اينكه نفس جدا از بدن را را در تجربة بان باطنى ببينيم بايد

 كه بايد دران وجود موجوداتى را كه بى انديشند ولى فاقد بدن
 ساير سـوجودات فاقد جسم، يعنى فرشتًان و هريان و غيره، باشد.

## سسائل و نظربات نلسفه




 بهوجود نفس بهعنوان وجود بتفكر ويتهايز از بدن بدن، بهر رغم توسل
 ازطريت تجربئ باطن شناخته شدهانـين

















سسائل مابعدالطبيعه ناشى از تحقيق در طبيعت
ساده انگّاران مىتوانند در جواب خنين دلا يلى بكويند كهـ قصد







 كه انديشه هاى من در در دون سر بن حادث بیشـود، بهنظرمـاديون

باطل نيست.
هدانعان وجود نفس دليل ديكرى هم دارند. بى كويند نفس












## مسائل ونظريات نلسغه

خـود داراى اجـزا نيستم. بـهعــلاوه هـاده انگاران مـجـبور نيستند







 داراى اجزاء نخوا هد بود.






 مقابل او بیاساس است، بهاين وسيله عقيدة خود را را ثابت نكرده

لــذا هـدافعان وجـود نفس قبول نـى كنـند كه در اين مباحثد
مجاب شـدهاند، بلكه بحث را تعقيب نموده همان رون رونى را را اتخاذ



سسا"ّل مابعدالطبيعه ناشى از تحقيق در طبيعت
مورد انتقاد و تخطثه قـرار مىد هند. در ايـن انتقاد از نتايج اخير تحقيقات فيزيكى استفاده بى كنيند. آنها بى نظريـات فيزيكـى واضت شده است كــه مفهوم مــاده كه تـا كـنون






 است، يـعنى وصفى كــه تـاكنــــون وصف مـاده شنـاختـه هسى تـابـليت انجـام دادن مقـدار بعينى كار، حـالت اجسامسى شـمـرده مى شد كه بهآن نيرو بى گفتند. طبق نظريات فيزيكى اخير، جسم
 نيز قابليت انجام دادن كار دارد و لذا نيرو است. على هذا هاده و نيرو در واقع دو صورت دختلف از امـور واحد هستند ، هاده هـمكن الست تبلد بل بهنيرو شود و بهعكس ، يعنى باده خصوصيت جوهرى خود را از دمت بدهد.

 الكترونهـا و هسته هـا و امسـورى مـانـــد آنهـاكـا كــه اجزاى نهـانى
 تظريات فيزيك مبعامر چيزهانى است كل با آنچچه ما جسم مدحسوب

مسائل ونظربات فلسفه
مىداريم، شبا هتى ندارند. ما ديگُر بـجاز نيستيم كه الكترون و غيره را ذرات صغيرى بدانيهم كه نمونئ كوچكك آن حيز هانى است كه بى بينيم و لمسى هى كنيهم • البته فيزيككدانها راجع به ابع ون واد فضانسى الكترون و پروتون و نوترون و غيره ستخن مى گويئد ولـى

 نـوتــرون را ، بـرحسب تصور آنهـا بـهعنوان »ذرات صغيره يعنى
 آزما يش از قسهم ديگُرى هستند ، الكترون را ذرة صغير نمىدانند
 بى كويند. اها اين امــواج هبنای جوهرى نـدارنـد، يعنى امسواجى
 هرگونه تطويل اين امواج در دمحل هعينى فقط نشان هىىد هد كـه تا


 الكترونهـا و سا يـر ادسـور دتعلق بـهعـالم صغير كال " بـهانتزاعات
 فيزيككدانها را بهسؤال از اينكه الكترون و اسور بسابه آن حيست مى ششنويم، زيرا فيزيككدانها برحسب بعضهى از آزمايشـها، آنها را ذرات و برحسب آزما يشـهاى ديگُر آنها را امواج مىشـا رند. باسـخ اين است كــه فيزيككدانها فقط هىىدانند كه برحسب بعضهى از
22. Ether

هسائل بابعدالطبيعه ناشى از تحقيت در طبيعت
آزمـا يشـها رفتـار الـكتـرونهـا هـانند ذرات صغير است و بـرحسب
 آنها فى حل ذاته يعنى بهاستقلال از هر آزها ينى وبشا هلهواى حه
 نوع سؤال را بسىجواب و غير مساز مىدانند. زيرا سؤال ازا ينـكـه



تحتيق قرار نـىد هيهم' جيست .
الـا مدافعان وجود نفس اين دلايل فيزيكك دانها را بـه نفـع خـود دسى دانند و تصهور بیى كنـندكـه نظريـات اخير عـلم فيزيكك بهآنها حتى مىدهـلـكه بكُويند ماده از مـاديت افتاده الست، يعنى


 است كه اين "مـاده ضخخم" فقط صورتى است كله دران تركيـب هأىى از وجودات صغار دانند الكترون و پوزيترون و نو كلثون و مـزون و نـوتريـون، بـدان صورت ظا هـر مى نيستند، بلكه وجود هائى انتزاعىانـلد و از اين حيث بـهعالم واقـع تعلق ندارند. آنجه دتعلق بـهعـالهم واقـع است همان نقوس الست زيرا اينها اجزاء غيرثابل تبديل و تأويل عالـى كـه برها درتجوبه عرضه بیىگردد، يعنى طبيعت، مى باشند.

23. Gross Matter

مسائل ونظريات فلسفه
دفـاعى را انتخاب بى كنـند عقيله بـهثنويت را رهـا كردهانــد و وبـا

 واتعسى و جـوهرىى طبيعت دانسته شده أست. امـا بـا ايـد دانست،

















 فيزيكث اين است كه لاسخ اين سؤال را بدهد كه عالم اجسابى

سسائل مابعدالطبيعه ناشى از تحتيت در طبيعت


 نيست. مذهب اصالت ماده ( يا باده انگارىى) بـا با اين تعبير ييشتر


 بهعنوان جوهرى سغاير با جسم ادعا مىشود.












 طبيعتى كه علوم ما را بآن آثنا مىسازد ازنظر ماده انگاران ندينقط
24. Anti-irrationalistic

واقعى الست، بلكه يكانه واقعيت است. سواى طبيعت هيج عالمر امـور نفس الامرى چنانكه هعنوى مذهبان ادعا بى كنند نيست، و ساوراء طبيعت يكك عالم فوت طبيعى، چنانكه دين بدان دعـــوت مى كند و به وحى و تنزيل و روايات استناد مىجويد و بـطلوب

 هطلب اصلى واساسى مذهب اصالت ماده يا ماده انگارى. درقالـب
 مذهب احالت ماده داراست، قسـتى هم هست كه بتخودى خود
 الست، يعنى دارای اوصافى از قبيل دكان داشتن و غيره امتت يا نه،
 است . اما اختالف راجع بهوجود نغس در تاريخ مذهب اهـ اصالت ماده سهم مههى داشته است، زيرا اولا" متخالفان اصالت ماده دراد داين مناقشه از دلايل مذهب اصالت بـنىى استغادهْكردهاند و درثانى

 سربوط بىسازد، وآن را بطور بوتت ساكن بر روى زمين مىدانيد.
 طبيعى قـائل نيستند، نفـى نى كنـند امها نفس بـهعنوان جـزنى از


نخوا هلد بود .
(ابطة بين آمور فبْزيكى و לهنى. جـدال دربـارة نغس بـهعنوان

سسائل سابعدالطبيعه ناشى از تعقيق درطبيعت
جوهرى كه المور ذهنى دران وقوع بى يابد وقتى حاصل بیش إيود




















25. Interactionism
27. Parallelism
26. Epiphenomenalism

## مساتل ونظريات فلسفه

يد يدارهاى بدنى و عضوى امور ذهنى را سبب نـى نشوند و عكس












 هرمرين كد در ييش روى سن است، از جنبهُ لمسى آن، آكر كره را بدست گيرم، حقيقىتر نيست.
منثأ عاطنى يفالفت با اهالت مالد





28. Double aspect theory

سسائل سابعدالطبيعه ناشى از تحقيق درطبيعت















 .

 مىدارد.علاوه براين مذا هب اصالت باده بهطور كلى با با همئ اديان

 اشياء و اعيان طبيعى است.

 مـذهب اصالت دعنسى (و ستخصوهاً اصالت معنى خود بنـياد) بـا با مذهب اصالت روح بربوط است . به موجب عقيدهُ اصالت روح روح در عالم واقع فقط جوهرهایى روحى سوجود است. اين عقيده اولا
 هذه هب احالت معنى است كـه بهـوجب آن، اجسام رسجوعه هـانى از ارتسامات ذهنى و درنتيجه حالات فاعل شناسائى هستند، لذا نمىتوانند سوجودات قائم بهذات يعنى جوهر باشند . وجود قائم به ذات فقط دخخصوص فاعل شناسائى، يعنى نفس استى. اين قسم

 بنياد نيست ، و در تاريخ فلسـفه نوع اهالت روح واحـن واقع انگار هم يافت سىشود . دراين شق از هذهب اصالت روح چنين فـرض شلد


 بdثنانخت جوهرهاى فرد
 " هوناده ( جوهرفرد) يعنى نفس خوانده است. دربين آنها بعضى او از حيات با شعور و خودآگاهثى نميبب دارند و فقط اينها هستنـد كـه
29. Spiritualism
31. Leibniz
30. Idealistic spiritualism
32. Nonadology

سسائل سابعدالطبيعه ناشى از تحقيق در طبيعت
نفس ناسيده هىشوند، ولى هونادهاى ديگرى هم هستند كـه فقط حيات ذهنى بدون آگاهى دارند، و اينها و تر كيبات اينها همان
 هــذهب اصالت روح هسورد انتقاد شليــل و ايراد هم قــائلان بهاصالت ماده و هم معتقدان بهثنويت است اما اين انتقاد ييشتر هتوجه نوع اصالت روح و معنى است وبهصورت نزاع بين پيروان مذهب احالت واقع و قائلان بهاصالت دعنى خودبنياد دردى آيد. مذهب اهالتت وهدت זّ بهعنى خامى. هم رـذهب اصالت روح
 دانست كه برحسب آن فقط يكك قسهم جوهر وجود دارد،دست در مقابل قول بهثنويت و وجود دوقسهم جوهر. در بيان وجوه احالت
 اتحاد نفس و جسسم هم معروف است. واضص اين عقيدة مابعلطبيعى فيلسوف يهـودى دسوسوم بـه بـاروخ اسيينـوزا بـود كـهـ در قـرن هفدهم در هلند زندگى سى كرد. به بوجب اصالت وحدت خاص فقط يكك نوع جوهر وجود دارد كه اوصاف روحى و جسسى هر دو را داراست . بـهعبا رت ديـغر روح و جسم جــلوهگا ههـاى بحتلف

 آنهاكسانى جوهر را بهنفوس يا بهاجسام ويا بهنفوس و اجسام هر


34. Immanent

## بسائل ونظريات فلسفه

 نظر ديويدهيومهז الست و بنا بهنظر او او هم اجسام











 كه مورد ادراك واقع شوند غيراز اينها چييزى نـى توتوانند باشنـيند.







36. Berekely

هسـائل بابعدالطبيعه ناشى از تحقيق در طبيعت
كـه نdنفس و نd جسسم هيمج يك بهعنوان جوهر، بوجود نيست. نه نفس جوهر است و نه جـسم و هر دو سجـوعه هـاثُى از پارهاى عناصرند كهd يا سضالمين و بتحتواى واقعى وجدان و خودآ گاهى

 درون يعنى مانـلُار در درون دى خوانند، و لذا نظرى كـه در بالا بيان شد اصالت وحلت حلولى ناديله هـىشود. اين نوع اصالت وحلدت بهدو صورت هىتواند درآيد، روحى يا
 يعنى اين الوان و اصوات و طعوم و غيره بیتوانند فقط بهعنوان هـتوا و مضا مين وجدان و خــودآگاهى وجود داثته باشند يعنى و

 كسى بهكن است وجود داشته باشنـ، صورت اين اصالت وحلت نه روحى است و نه جسهانى. اصل موجبيت
انتّالان دربارو شهول اهمل عليت در طبيحت. ايـن سسألـهـ همواره در فـلسفه بورد اختلانف بوده است كـه آيا جريان اسورى كـه در طبيعت واقع مىشود تابع قوانينى است كـه برحسـبآنها تمام وقايع حال حاضر و آينده ضرورة برخالفِ وقايعى هست كه علت آن حادثُّ هاقبل آن نيست. اين
37. Neutral
39. Indeterminism
A.Weterminism .

181

هسائل و نظرياتفلسفه
سسألسه را میىتـوان بـهنتحو هختصرتــر اين طور بيانكـرد كــه آيا

 علت دعينى است اصل عليت• غ ناهيله مسیشود. پـس اختالف هورد بحث دربارء اعتبار و شدول ككلى اصل عليت است. اسناد اعتبـار و شمول كلى بـهاصل عليت و لذا گفتن اينكـه هر واقعdاى معلول
 كلى اهل عليت و گفتن اينكه نه هرچييزى در عالم هعلول علت

است (اعدم اهالت اهو موجيت) ناميلده هىشود .
تهحليل و نقّد مفهوم علت. هفهوم رابطةٔ عليت يكى از بـنـا هيـم بسيا ركلى هستى شناسى است و براى بيان آن بهنـوىى دقيت سعى بسيار شلده است. نكته اين است كــه اين بفهوم اگر درست بررسى بشود، به هيج وجه روشن نيست. براد ازعلت پد يلدار رسعينى، ظا هراً عامسلى الستكــه بـهواسـطةُ فعل خــود ايـن پــلـيـلـار را بـهوقوع
 گغتن اينكــه، چيزى را خـود بـهوسيلـهُ عـــل خـويشـ بـهووقـوع مى رسانيم، چه معنى دارد، و دیىفميهم كه وقتى خودمان چییزى
 فعاليت و ايـجاد ، كـه با بهخود اطلاق هى كنيهم بىشك پارْاى از عناصر نفسانى وو روانى است. فقط تجربه́ خارجى، يعنى
 لحظلة معينى در فعاليت هستم، و بهوسيلهاى آن فلان يديدار را
40. Principle of Causality

 كوشششى عضلانى را احساس كنم و آكاه باشم كمد اين كوشش











 تأثير مى گذارده. ولى آيا خـــا


 و "علت" را تبلا برحسبب سفهوم نيرو تعريف كرده بوديمه. با درنظر

 خـود را تغيير دهد، يـا دستخوش تغيير صورت كردد. اين تعريف

## سسائل ونظريات"تفلسفه




و حتى ذهنى هم بكار مىرود، سوديند نيست.

 رضايت بخشش نيست. ازاين جهت سعى شده است كـه علت را بدون





 انتقادى شفهوم ضرورت، ثابت










سسائل ـابعدالطبيعه ناشى از تحقيق در طبيعت
(ب) بعد از پديدار(الف) مورد خاصى است از قانونى عام وكلى.







 ايستگاه راهآهن بايد علت عبور قطار ديكّرى بدانيم كه طبق برناهئ



 بهوسيلهُ توالى سنظم ناشى از قوانين اساسى طـي

 نيز، بلمشكالات غيرقابل رفعى برخورده است.



 موجبيت دز قلمرو علوم طبيعى اخيراً بدون استعمال لفظ »علته و

بـدون اطلاق اصطلاهـاتـى ـــانـد (ضرورته" و »تـأثير غيرقـابـل







 بـلكه شنظور ايـن است كـهـ آيا سىتوان آينده را براساس گـذ
بيش يينى كرد يا نه .












41. Predictability

42. Laplace

سسائل مابعدالطبيعه ناشى از تحقيق در طبيعت



 لازم است دربـارة حـال حاضر بدانيهم تا بتوانيه گـذشته و آينده را ازان استنتاج نــائيهم (يـعنى وضــع و سرعت تمهام نقاط سادى را علىالاصول در دسترس شناسانىاست. تحولات بعدى علم فيزيك

 نمىسازددكـه از السـور بششهود در اجـزاى نهانى ساده (الكترونها و يروتونها وغيره) حالت آينده آنها را الستنتاج كنيهم. نكته اين اين الست
 هسال الـكترونهـاى فـردى را طبق قـوانيسن فيزيـك از روى آنـها




 نمىتوانيم همهسرعت و هم وضع الكترون معينى را بادفت مطلوبه

43. Quantum Theory
 رياضى مى آيـد و هــ ارزش آن صودت خـاص عبارت دا معين و محدود مىـازد.

مسائل ونظريات نلسغه
كه مربوط بهتعداد كثيرى الكترون است مورد سشاهلده ڤرارد هيمه،



 درآينده استا


 آنها را قوانيـن على بى





 آبارى بهوقوع پيوندد، حتى اكِ ذراد



 اين بنظر بى آيد كه قوانين حاكم بر يديدارهانئى كـه اجسام بزركّ

[^8]سسائل مابعدالطبيعه ناشى از تحقيق درطبيعت
دران دخيلند ـــكن است مبدل بهتوانين آمارى شوند . هر گونــه







 اينكه نظر كلى راجع بهتبدبل كلئ قوانئ






 ملحوظكردهانــد. آزادى اراده بهايـن لحانظ يكـى از از بـرجـيتلهترين صفات انسانى است و بهتر است آن را قـوت اراده نابيد نــهـآزادى اراده

 كـرديم. بـهاين تعبير هسـالــُ اينكه آيـا ارادء انسان آزاد است،

بسـائل ونظريات فلسفه





 بهاين قرار مسأله آزادى اراده مربوط بها ين مسألـه است كـه آيـا











 مىنمايد كه آزادى اراده شرطى است كم بدا بدون آن همكن نيست

 بهخصلـت و تمايلات نطرى باشد، درصورت بروز بعضى انگيزدهها،

مسائل ــابعدالطبيعه ناشى از تحقيق درطبيعت
نخوا هلد توانسـت آزادانه راهى اختيار نما يد، و با يد بهنتحو هـعينى رفتار ككند و جـزان نتواند ، و دواين صورت سسؤول اعمـال خــود نتخواهد بـود ، بــلكه آلتى سـكانيكى و خود كار خوا هلد بود كــه آنجّه از طبيعت او ، بـهضرورت لازم سى آيـد، قهراً انجام بیىد هــد. لـنا هسئوليت اععــال انسان دتوجـه خـود او نخخوا هد بود، بلكه هتوجه آن جيزى بیشود كـ به بهاو اين طبيعت را داده الست، و نd

ط طبيعت ديگّرى .
اينها موجبات عمدهاى بودكه فيلسوفان را برآن داثته است كــه ارادهُ انسان را سستثنى از اصل عـليت عمونسى بدانند. ايـن مطالـب در فلسفه هسكر بحث شده است. آزادى اراده طرفدارانسى داشته است و دتخالفـان آن هــم كفته|ند كـه آنجֶه را تملكك نفس هىنامند با قول بها ينكهd كلئة تصميمات انسان صريداً معلول عـلل هعين و تـابع اوخـاع و احــوال است، سنافاتـى نذارد و بسـؤولبت اخـلافـى را هـىتـوان بـهندحوى تصور آزادى اراده نباشد.
 بهاين صورت بحث كردهايهمكه آيا آينده بعلولڭڭشته است، و آيا مى توان وقايع آينده را بهاستناد وتايح گذنشته پيشى يبنى كرد يا نd. در تاريتخ فلسفه اين هسألـه تعبير ديـغرى هم داشته است، كـهـ هربوط به ها هيت زنسان است. توضبت هضهون اين سسألـه به زبان سادهكار آسانـى نيست. شا يــد بهتر بـاشد آن را بـهوسيلــة هـثال و تشبيه بيان ككيهم. درافسانه هاى يونانى آملده است كه كرونوس 9
46. Kronos (chronos)




















 تـايزى كه يين آنجه اكنون هست از آنجه يكك وقتى بوده است

سسائل مابعدالطبيعه ناشى از تحقيق درطبيعت

 نحؤ وجود آنچֶه آكنون هست و آنچّه قبلا بوده است و و آنجپه در


 بهسازنـان ذهن ما










 موجبيت هستند، وكسانى كه هسى





موجبيت بهاين مفهوم بود، و زمان را سوجد عالم حقيقى مىدانست و در تاريتخ عالمم بهتكامل خالاقه معتقد بوده است. مكانيسم و اصالت غايت
 كه اسور جهانآيا از روى قصلد وبراى غرض و غايتى تنظيم گرد يده
 كــه همواره مورد نظـر متفكران بوده است: بعضى قائل بهاصالت غايت و وجود قصدل و غرض و تدير اسور جهـان هستند، و برخى



 رتخالف اصالت غايت است و طرفداران آن مى گويند: جريان كليئ
 چنانكه در رفتار انسان دشا هده هى كـنيه، در كار نيست.
 †زاين تصهور باشدكَه اسور و حوادث جهان شبيه و باننـد اعمال انساناست و يا ناشى ازنلاحظات ديعرى. كسانى كه قائل بهاين تشبيه ثستند نظر خودرا دربا رؤ وجود غا يت چنين تعبير مىى كنند: كه عالم حاصل فعاليت سوجودى است داراى عقـل و اراده و از روى قصهـل و بـراى غـرض و غــا يت بعينسى ساختـه شـلـه است.

48. Mechanism and Finalism<br>50. Finis<br>51. Tleology<br>49. Telos<br>52. Anthropomorphic

.سسائل مابعدالطبيعه ناشى از تحتيق درطبيعت






 فرمانرواى عالم. چنانكه ملاحظه مىشود عقيده بهوجود غايت برای عالم نظير



 براى تبيين پدبدارهاى طبيعت احتياجى به اين فرض نيس

 آنها، بىى آنكه آنها را مظا هرفعل قاصد خالقى بدانيم، يبشهار استـ،







بسائل ونظريات فلسفه
بهاستثناى آب هنگام سردشدن غليظتر مىشوند، اهـا آب فقط در
 گرم شدن و هم درصورت سرد شدن، غلظت آن كمتر است. نظر به اين خاصيت عجيب آباست كه هنگام سربا ويخ بندان رود
 بر روى آنها بسته بىشود كه در زير آن آب با حرارت چهار درجه
 اداده بىدهند، كه درصورت يخ زدن تمام آب قادر بهآن نبودند. اين سثالى ازجملئ بسيار است از استثنـائات برنظم و قاعدهُ طبيعت،


 نداثت، خود دليل كافى بر أين نيست كه آفرينـده جهان عان والم را چنـان از روى قصد و غـرض ترتيب داده است، و عمدآ پـارهای
 كرة زمبين ظا هر شود و باقى بماند؟
 الكنون بينيمه از لحاظط منطقى آيا قابل دفاع است يـا نه؟ اگكر دن دركوه كلبهایى چونى پيدا كنم كس برا از باد و باران تحفوظ بدارد

 كه از سوددندى كلبه چنين استنباط كرد يهم كه كسى آن را را به اين هنظور ساخته است نيز مىتوانيم از وجود اوضاع و احـوال هساعد

سسائل مابعدالطبيعه ناشى از تحقيق در طبيعت






 استثتنائى الور دساعدا راكسى بهعمد ايجاد كرده است تا اين دنفعت حاهـي















هسائل ونظريات فلسغه
دارد و هساعد به حال كسىى يا بـوجودى جاندار باشد، اين اوضاع و احـوال حاهل فعـل عمدى وجـود خير و نيكوكارى است. اهـا




 كثيك زدن بششود ، با يد گفت بانسى ساختمان عمداً اين رطوبت را را فـراهم كرده است تـا كثيكها بتوانند زندگى كنند. ولسى البته اين

 در آنجا شرايط وجود حيات سـوجود باثد تـا آن را هــكن سازد اين صورت جايز است كه بگوئيم حيات بهواسطةُ بودن اين شرايط وجود دارد. وليكن قبل از اينكه بهدليل خارج ثابت نمائيم كــي
 هـوجودات جـاندار نظر خير دارد فراهـم شلده است، حق نـداريم بگوئيهم كه در أين سورد شرايط از طرف كسى فرا فرا هم تا حيات آلى را دمكن سازد. اصحاب اصالت غايت (غايتانگاران) بهعنوان دليل بـراى
 موجودات آلى طبيعى و قابليت انطبات شگُت آور آنها را با شرايط



بسائل سابعدالطبيعه ناشى از تحقيق در طبيعت
لطيف و ستـوازنـى است. بـهعـالاوه نشان سـىد هند كـه در ايـن














 آلى طبيعى راكد چنين انطباق كالملى با شرايط حيات




 بـالفهل ايـن موجـودات آلـى طبيعى حـائز خصوصيت جـديدى















 شوند و مقاومت نمايند.







بسانُل هابعدالطبيعه ناشى از تحقيق در طبيعت
 با يد بهوقوع پييوندد تا در بيان اين همd تغييرات سضر يا بیا'ثر،
 عالمم هوجودات آلى لازم است و بهمراتب بیىنها يت از بـصنوعات بشرى عاليتر است، حاصل شـود. يك چنين تراكـم تصادنات بنظر


 دوسر اهـر نـادرى است و به اين جهت احتمال وقـوع آن بيثي از
 دو سال بيشتر و در هلد سـال ازان بيشتر و در هزار سال، باز هم بيثنتر است. اكگر تمام اين تغييرها را 5ـه بنا بهنظرية تنازع بقـا بـراى تبيين ظهور دوجودات آلسى فعلى لازم است بـى نهايت غير مستتمل بدانيه ، نظر بهدلدت كوتاهى است كـه خيال هى كنيهم اين تغييرات دران روى بید هد. هكانيس دע زيستشناسى وعذهب اهالدتحمات. فلسـفى را كه بنا بران براى تبيين چلديدارهـاى طلبیعت، توسل بلـ فرض نظم و ترتيب ععلى عالمم به وسيلة́ آفريتندهاى قاصلد وعاهد لازم نيست، نبا يد با نظرئُ مـكانيسم در زيستششناسىى اشتباهكرد. هطلبب اصلى بكانيسم در زيستشناسى اين است كه براى تبيين پد يدارهأى موجودات آلى، همان قوانينى كــه براى تبيين طبيعت غير آلى لازم وكافى است، كَفايت خواهلـكـرد ، از این زو تـــام
53. Vitalism

مسائل ونظريات فلسفه
قوانين زيستشنناسى را همكن است ازقوانين فيزيكن وشيـى استنباط
 حيات است كه برحسب آن قوانين حاكم بر طبيعت غيرآلى بـراى
 شيميانى برایى تبيين تمام پد يدارهاى زيستیى كافى نتخوا هد بود.
 قديمى احالت حيات خنين فرض هىشد، كمه جريان امور حياتى در

 نيـروى هادى لازم بـراى سوجودات آلى را از خارج؛ پنـان ادأره
 اولى ودقدساتى مذه هب قديمى اصالت حيات بـود كه اين عقـيلـد وجود داشت كه آنچچه موجود آلى را ارشاد بیى كند وجودى است
 هتمايل بهاصالت غايت، نظير غايات انسانى بودند اما فقط نسبت


 را درسوجودات زنده طبت قوانينى بكلمى غير از قوانيسن حا كمـل بر بر طبيعتبيجان، اداره هى كنند، ولى هواخواهان اصالت حياتججديل، تأثير اين عواهل را بهنحو هشيار و خود آگاه، وبهمنظور وصول بـه

54. Dominants

55. Entelechies

צه. Psychoids يعنى نيروهاى ارشادكنندة حـيات.

مسائل مابعدالطبيعد ناشى از تحقيق در طبيعت
اغراض معينى نـى دانند. لذا مذه هب اصالت حيات و خاصه شكل








 فخنر^ه از طرفداراران اصالت غايت بودهاند.
غايت به مفهرم ديگرى غير از غايت انيت انسانى . فلسفيى كه بهنام احالت غايت دعروفند دنظور از غانيت غايت، غايت









57. Psychovitalism
58. Fechner

مسسائل و نظريات فلسفه
آن همان شكل كاسل نهائى است، كمه حشره دعمولا در مرحلهُ آخر



 كدحادثه يا امرى باشد درعالم واقع . ابا ارسطو پنين نـي















 علت غائى نام داءه است (در بـقابل علت فاعلى كه بقدم است).

مسائل مابعدالطبيعه ناشى از تحقيت درطبيعت
 شود، غير از عـلل فاعلـى كـه براى تبيين پديـدارها كافى نيست،

 را بسىتـوان بـهعنـوان جـريـان عـظيم و فـوتألعـاده پيبچيـلـه و
 دارایى علت غانى است. صورت عالهم را،كه عالمه .در تحول خــود بهسوى تحقتق و فعليت آن مىرود، ارسطو خلدا نابيلده است. خـلدا
 مانند هعشّوت و هنظور، آن را بdسوى خود جذب بى كنلد. شكل جديد اهالت عياته ه. بكار بـردن هبازى لفظ بقصوده
 اصالت حيات نيز يافت +یى
 هـ نـى توانيهم سسير آنها را هنگامىى كه فقط اوضاع و هراحـل قبلى
 كــه افــراد نـوع دو حـال عادى بدان بـى رسند، بدانيهم. تنها اين هرحـلهُ نهائى رشل و تكاهـل بوجود جـانــدار از نوع مـعين است (مشل بغهـوم صورت در فـلسفئ ارسطو) كه بـا اوضاع و دراحـل قبلى، و اوضاع مقارن با هراحل خـاص تحول، هسسير واقعى آن را يلديد مىى آورد.

59. Neovitalism


















 راكد طريقd وقوع جريان را وصف مى كند يان يان نمائيم، بايد بايد به
 مىشود اشاروكنيم. بدون اطلاع از مرحلئ نهائى رشده نـي مسير آن را ييش بينى كنيه. به اينـتعنى بیتوان كفت كه شكل.

مسائل مابعدالطبيعد ناشى از تحقيق درطبيعت
عادى كه موجود جاندار در بايان مراحل رشد خود پيبدا مى كند، بهطور قهقرا در زمان عمل بى كند، و مسير مراحل اولى را را هدايت مى نمايد. مسير جزيان رشد در سوجود جاندار، وقتى به اين نحو لحاظ











 رشد موجـودى جانـدار، و اعهـال از سر قصهد انـد انسان، از ايـن



 عـادى اين حيوان جكّونـه است. اين شبا هت، بعضى از قائلان بهاهالت حيات را برآن داشته است كه جريانات حياتىرا جريانـ

هسائل ونظريات فلسفه
هانى از روى قصهد وغـرض بتخوانند، ولمى در اين تسـميه قصهد و

 دارد، استُعمال مینما يند.
 "كه در اند يشه هاى يزوهند گان سعاصر طبيعت، دتخصوصاً زيستـ شنناسان و روانشناسـان ظا هـر هىشـود، جلب هى نمايـل و ايـن خصوصييت براك تفخكر دربارة طبيعت، المميت وْـراوان دارد، و د ر
 مربوط بdطبيعت بيجان، ما را حنبـن عادت داده است كــه تبيين


 هى آيـل، الستنباط نما ئيمم. امسا زيستشناسان دعاصـر بـا عطفـ به
 رسيلهانلـكه در خصوص طبيعت جاندار، علهم به قوانين حاكم بر عناصر و اجـزا براى استنباهل قوانين حاكمه بركل مركـب از اين


 "نـها وقوانين حا كمب برآنها، بـر ای تبيين رفتار اجــزا و وعناصر آنها ضرورى است.
60. Holism

رسسائل مابعدالطبيعه ناشى از تحقيق در طبيعت
اين نظريهكـه در هيان زيسـتشناسان و روانشناسان هواخواه بسيار دارد، موسوم بهاصالت ككـل 17 است. طبق ايـن نظر نهفقط جانوران و نباتات جزنى خاص، بلكه جواسع وگروههای بركـب از افـراد جانـلـار نيز، كل هستّند، و رفتار ايسن گروهها برحسب قوانينى است كــه قـابل رد و ارجـاع بـهقوانين حاكـــم بـر رفتار جانداران جزنىىنيست، واين گُوهها جيزى يبشى ازهرف "همجموع" افـراد هستند . بنا بـه رأى اصتحاب »اصالتكـلـ" این جواهسع و گروهها نوعى افراد درمرتبهُ عاليترند كه، حيات دتختص بهخود و قوانين اختصهاصى خود را دارند. البته هسكن نبوده الستك كه اين نظطر دو عقا يل راجــ به روابط ايين افـراد انسان و جامعه بـى تأثير باشلد، و هسلماً بهتعبيرى هؤيد تما يـالات ضد فردى است، و نوعى اصالت و اولويت براى سازمانهاى اجتماعى هانند بلت و دولت ، بر افراد انسان قائل سی گردد. حــود بحتث هـا هـجال ايـن را نـلـاردكـه بيشي ازين دربـارة نظرياتى كـه بهآنها اشاره شد ستخن گوئيم، وآنها را سورد انتقـادى كـه شا يستئd آنهاست، قرار د هيم. مذهب اهالت سودمندى در غرض و غايت

 نـاشى از غرضى بوجودات جانـدار و رفتـار دبتنى به غرض آنهـا،

holos il Holism . 91 Utilitarianism . 9 K .

دسأُل ونظريات فلسفه
هستنى به غرض است،هصَصهودم ا'ين نيست كه شخصى هعينى آن را طورى ساخته كمه قصلد و غرخیى ال متحقق سازده، سقصودما ين است كه چنان ساخته شلده است كه براى خود و نوعى كه بهآن تعلق
 به وسيلة́ كيا هانى كه حشرات آنها را تلقيح حى كَنتد، هبتنى بها ين غرض إست، مقصودم اين نيست كه، گيا هان سزبوز، اين گلها را هشيارانه و آگا هانه توليد مىى كنند، تا قصهد وغرضى بقرر از قبلى را ، تحقق بحخشند، بلكه سقصودم اين الست كه توليد اينگّلها در
 غرضى ادسر سبتنى بـه غرض هـراد آن است كـه در نيل بـهغايت خاصى مؤثر است، و اين را اهالت سودهـندى دربأب غرض وغايت مسىناسنا.
 مربوط به سفهوم غرض و غا يت است مسألئ خوش بينى و بـلـينى است. اين سسالـه درباره́ اين است كتـه آيـا عالم طـورىي از روى غرض وغايت ترتيب يافتّه الست كه تححق خير ونيكوئى بعينىىا
 عقيده اول را خوشى بينى و دوسى را بدينىى مى نامند، و انواع آنها
 مهكن است خير از لحاظل زيستشناسى باشد، يعنى اوضاع واحوال مسهاعد براى بقاى جاندازان يا انواع حيات. در اين مورد سؤال اين الستكد آيا تمام جزذيُات قوام وتركيبب جـانداران از لحاظ
63. Optimism
64. Pessimism

هسائل مابعدالطبيعه ناثنى از تحقيت در طبيعت
بقا و رشد عادى آنها در اوضاع واحموال دعين، هساعد اسـت يانه. خير هورد بحث بهكن است سعادت و خوشبتختى باشلد كمه در اين صورت مسهألـهُ خوش بينى و بدبينى ، عبارت از الين خواهـل بود كه آيا ترتيب عالمم، بوجب تحقتق سعادت الست يا نd. در اين هورد خوشى بينى و بديبنى هربوط بهخير وسعادت بشُر خواه هل بود.
 عالم متما يل به تحقق خير اخلاقى استـ، يـا برخالوف سقرر استب كه شر اخلاقى بران تسلط يابد. سرانجام سمكن است خوشى بينى و بلبينى دربارؤ امور ذوتحى و هربوط به زيبانى باشلد، كمـه در اين صورت به هوجب نظريـهُ خوشن بينى، زبيا ئسى در عـالم حكمفرهـا است، و بهموجب نظريهُ خالف آن، زشتتى فرهانرواست. هسألهٔ خوثى بينى وبلدبينى بـعولУ" جزو با بعدالطبيعة بى آيل، ولى درحقيقت در هوز بين ها بعد|(عطبيعة و نظام مربوط به| رزشها و لذا در حد فاصل بين مابعدالطبيعة و علم الخالات وبابعدالطبيعة و شناخت زيباثّى واقع است. 65. Axiological discipline (Theories of Values).

## مسائل مابعل|كطبيعه ناشى از دين

مفهوم دينى الوهيت








 دينهاى موحد






1. Zeus
2. Athena
3. Aphrodite

سـسائل مابعدالطبيعه ناشى ازدين




 هيست؟ ظاهراً همان مضهون عاطنى آن است، يعنى حد اعلاى شوق وحرست وخضوع و تسليه. جاودانى نفس علاوه برعتيده بهخداوند، در هر دينى پارواى از ازاحكاماخاخلاقى

 هم مربوط بىشود كه بنا بهاعتقادات دينى انجام اين تكاليف را را را


 پايان وجود انسان نيست و انسان بعد از مرگك هم



 انسان درآنجا بهعاليترين سعادت نايل ايل خوا
 رسيد، يا در مدل عقاب ومجازات ديات دائم يا سوقت خوا

## rrr

مسـايُل و نظريات نلسفه

 نفس انسان است كـه دران נیاداش يـا دـجازات خو! هـل يانت. بإرهاى از آداب و بناسك همر با اين اعتقادات سربوط ديشود كه منظور از آنها غالباً ايجاد رابطه با وجود اعلى الست.

ما بعدا لطبيعهُ دينى
هسردم دعمول' مى پذيرنـن كــه دران زششو و نماكردهاند ، و ايــان آنها دعمولو" همان ايمان سنتى آباه واجدادى آنها است كـه از كود كىى هـجذوب آن ترد يلهاند، بیىآنكه ازجانب خودشان كوششتى براى بررسى اين عقا يد و نظريات بعمل آيـل. فقط تعداد مليلى سعى بى كـنـلد كه با
 پـاستخ حاضـر داده است . ایسن بساعى بستقل را هعمولاً نوعـى تفلهف مىداننـل و جزو قلمرو مابعدالطبيعه محسوب مىدارند. عمالٌ در مـابعدالطبيعه دينى بعضىى روشهاى استدلالمى و عقلى را بكار بییرند و بعضهى، روشهاى غيرعقلى را، و دستهُ انیير را عا رفانغ مفهوم فلسفى الو هيت
هـهمترين مسـاثل مابعدطبيعى نـاثى از ديسن دو هسـأله است : يكى راجع به وجود خلا و د يُگرى سسألهُ جاودانى و خلود نفس
 گا هـى اعتقادات هـأثورة دينى را كـه بهـوجب آنها :بهعاليترين و
4. Mystics

بسائل سابعدالطبيعه ناشىی!از دين
شريفترين وجودات، خصا يُصى را نسبت بىد هند كه رغا ير بااين علو وشرافت است، مـورد انتقاد قرار محىد هند. مثالِ" فا(سفهُ يونان از اعتقُـادات ساده لوحانهُ دين خود كــه قـواى طبيعت را هـجسم

 اين انسانى صورتها را مورد استهزاء قـرار داده و بىى خدايانـى نيستند كّكه انسـان را بهصورت خـود آفريدعانـد، بـلكه برعكس همردم خدايانى را بهصورت خويشى خلق كردهاند، و أكر بنا بود اسبان هى توانستند د ينىى را تعقل كَنند، هسلماً اسبهــا را بهـ جاى خلدايان قرار هى ادند. فيلسيوفان يونان بهجاى ايـن مفا هيم
 مدها افلاطون خلا را مثان خير اعلى خوانده است، يعنى خير فیىنفسـه، و ارسطو خـدا را عاليترين موجـودات يعنى صوربت عالمم
(علت صورى عالمه) دانسته است.
مابعدالطبيعهٔ دينى هميششه در مقأبل دين سنتى جنبهُ انتقادى
 بررسىى دى كردند دردورد دين بأئوره جنبهُ تأويل وتعبير را اختيار



 بdعنوان سوجودى وصف میشـد كـه دارایى هستى قاثّم بهذات وـ لذا
5. Xenophanes

هستى جوهرى است، و در عين حال وجودى است كه با ديًّكر جوهرها از اين حيث دتمايز است كئه آنها براى وجود داشتن هستاج بهعلتاند ، امـا او به خود موجود است، بى آنكه علتى براى وجود و دقلم بر وجود خـود داشتّه باشل: از ا يـن جهت

 قرون هفد هم وهتجا- هم صور دختتلف آنرا سورد شرح وتفصيل قرار دادهاند. فيلسونان در سساعى خود بـراى سصرح ساغتن سفهوم

 اين نفهوم در واقع دظهر آرزوهاى آنها و احتياج آنها
 و هقصود عالـمم و زندگى خودشان و غـلبئه خير و صواب است، و چنين مفهومى را اشغلل است بتوان در قالب صورتبند يهاى سرد و

 است كه وضوح و روشنى دلايل ععلى راكَناركّذاثته وجنبهُ عاطنى وتأثرى تجارب دينى را تكـيل نمودهاند وبجاى نوشتن كتابهاى
 يرداختهاند.

دلايل اثبات وجود خدا
عاووه بر سعى در روشنى و صراحت بفهوم الوهيت كَكه داخل در بحث وجود بیشود، فلاسفهاى كـد تما يلات احالت عتّلى دارند
rrs

خواستهاند وجود خدا را به هر سفهوبى كمه باندد بـا دلا يل عقلى ثابت نهايند. معروفترين اين دلايل بهرير زير است


 در كمال ازو كمتر است ولى وجود خارجى دارد ودر، ناقص است، لذا كمال مسض و اكمل وجودات نتخوا هد بود واين خـلان مفهوم

خدا است.
(


 (


 برهان اول ددر همان قرون وسطلى مورد انتقاد واقع شده است
 آنها را ثابت نموده است. بنا به رأى كانت وجود خلا


6. Ontological
7. Cosmological
8. Physico-teleological

سسائل و نظريات نلسغه
از طرف ديگر آثار عارفـششربان بى آنكه دليلى يياورند بهنحوى
 ناشى از تجارب عميق عاطفى است، ولى مضميون واقي و تاريك است، به ديگران القاء نمايند.

خدا و جهان
موضوع ديگرى كه مورد عـاقئ فراوان فـلاسفئه متألـه بـوده
 وجود اعلى و اقدس بهعنوان خالق عالم ملحكوظ شده است و و در








 اين مى پِدارند و خدا را با عالم يا جوهر آن شتحد مى آدانند. الحاد يا بیخدائى "



9. Pantheism
10. Atheism

هسائل مابعدالطبيعه ناشى ازدين
مى كتند بمهلحدان با بى خدا يان بعروفند. اول از همه، قائلان بهاصالت بالت باده هنكر وجود


 طغوليت بشـ است كه تواى طبيعت را مردمسى گونـه سا اخته امت است




 گرفته است و بـرآنها ايراد كردهانـد
 آنكه نزد اششخاصى كه داراى حيات دينى عميقتر وغنىترى هستيند





 مفهوم خدا، چنانكه بايد درتاريخ غلسفه مورد توجه واقع نكرد يلده است.

سسائل و نظريات فلسفد
مسألا خلود نفس نزد فلاسفه











 بهعنوان امرى بسيط و لا يتجزا مى الـا
 ديگر (از جمله كانت) با رد دلايل غير تجربى و بـى ارارزش دان دانستن
 اخلاقى، يعنىايـان بهانحقق عدالت و تقدس انسان، مورد احتياج است.





## سسائل مابعدالطبيعه ناشى ازدين





 ابن رشد) كه نظر او را راجع بهاينكه نفس جـي







## مابعدا الطبيعه دينى و علم اخلاق









 دربيان سسائل مابعدالطبيعه كه حل آنها در نظر بعضى محتا جاليه

## هسائل و نظريات نلسفه

علم اخلاق بوده است مسألـُُٔ اختيار و آزادى اراده الست كــه بـا
 اين سه مسـأله يعنى مسألهُ وجود خدال، و جاودانى نفس، وانی آزادى
 الطبيعه است. الـا در اشاره بهرابطةُ يين ايسن سسائـل و اخـلاق دستورى، بـراى احتراز از سسوء تفا هم بايد تأكيد كـرد كـهـ چنين
 عمده توسل جست. علم اخلاق كـه دران ايـن سه ركـن اصول
 اما هر علم اخلات دستورى جزو هباحث هابعدالطبيعه نيست و هر
 بر مـلاحظلات مابعدالطبيعه نباشله، علم اخلاق دستعقل نام دارد.

## 11

## مابعل|الطبيعه بهعنو ان سعى در

## حصول جهانبينى نهائى

در صفتحات تبل مسائل هابعدالطبيعه را آنوختيه. تنوع اين

 بهاين پرسشى كه »مابعدالطبيعه چييست؟







 امرى آنها را متحد مى

 شاخه هاى علم نيست، در خـارج از اين تأليف بیمـاند. اكنـون

## Prr

هسائل و نظريات فلسغه
يان خود را آغاز بى كنيه.

 سبب است كه دارايى صفات خاصى هستند، ليكن عشق ما ما به اين جهت است كه دل خودرا - هرف نظر ازصفاتشنان - در گرو آنها
 هسكن مردمى فوقالعاده است وتاربختى شريف وعالى داري













 متعلق به منظور ماست، آنها دارا هستند، احترام ما ما بلافاصوله از


ـا بعدالطبيعه بهعنوان سعى در حصول جهانينىى نهائى
در ابتدا، نسبت بهاتوببيلهاى ساخت اواخر قرن نوزد هم داشتيم








 موارد منوط بهمقدارعلم ماست ، طريتةٔ ارزيابى ما ما مهم متوقف بران خوا هل بود.










.Eudalmonia از يونانى Eudaemonic. 1

سسائل و نظريات فلسغه
دنياى خارج را مىديد، هرگز آنرا لايق هساعى خود نـى ودانست.
 خانهه وخانوادهاث
















 آن بهحديست كه لازم نـىشود اوزيابيهاى مبتنى بران بران را، بعد
 در افق فكرى ما مندرج و بر ارزيابى هايمان انـيان اثرقطعى دارد، جهانـ

## ـابعدالطبيعه بدعنوان سعى درحصول جهانيينى نهانئى


















 مى كنند كه در اصطلاح روان شناسى بـهآن „التا يا تلقين عقايده مى كويند.

 كاشته مىشود كه شك دربارؤ صحت آنها گناه است. نقط تعداد

سسائل و نظريات فلسفه
اندكىى از مردم عقايد دينى خود را بـر دليل عقلى يا تجربئ عرفانى الستوار مىسازند و به اين
 متزلزل مى



 سسائل مابعدالطبيعه مستقيم يا غيردستقيم ناشى ازا ين دجا هدا
|
بها بن طريق مابعدالطبيعه در تاريخ تفكر ارويائى، در يونان
 بهخدايدن اولميى از ميان رفت، و بر اثر آن احكام دينى مـتزلز
 ارزيا بيهاى اخلاقى و ناظر بهسعادت بدست آيد كـد بـد بر دليل عقلى
 لا يتغير انسان در طلب او براى سعادت و خير اخلاقى است.
 وظيفهُ ايجاد جهانبينى نهائى را از دين بهارث را برا برد. اما آن آن را


 دينيى شروع شدكه غرض از آنها تقوم اين جهانبينى است. طى

مابعدالطبيعه بهعنوان سعى در حصول جهانينى نهائى
قرنها، مسائل دينى، يعنى عقيدةٌ بهخدا وجاورا



اغلب آنها را رد مى كرد.
 مابعدالطبيعه را بهمسألُ كلى وجود نفس، يعنى به اين يرسشى


 را، ضمناً هطـرح سازند. بـه ايـن قرار آن دسته از مسائلـى تحت عنوان »مسائل ناشى از تحتيت در طبيعت، هطرح ساختيم،










 جستجو دربارؤ سرنوشت انسان گردد، يعنى كشف وظيفهاى كه او

در طرح عظيم آفرينشّ برعهده خود دارد. يانفتن اين سهم و. وظيفه بطور مستثيم، بهتحقيق دربارؤ طرح "5ل، بى انجاسل، يعنى بعنى و مقصود عالم وجود.
فيلسوف مابعدالطبيعه كل د در يه يافتن جهانبينى نهانى است

 جهـانيينى و هساللك سعـادت و تـكليف آن مـوتت است ويس از توسعd اين افق دوام نخوا هلد داشت. الما در جنب او او، علوم دقيقه بـا تكيه برتجربه، تصوير غنى و وسيعى از عـالم را مـنكشف مىسازند. ابن علوم دقيق بيتنى برتجربه روز بروز بيشتر درطبي
 جستجوى خود دربارؤ يكن جهانبينى نهانى، شاكُرد وفادار علماى طبيعى گُردد، و اين جهانبينى را از آنها بياموزد؟
 باثلد، يِث از اينكه بهاين پرسشى باسخ دهله، بايد بداند جهانى كه علوم طبيعى تصوير آن را باز مى ثمايد آيا حقيقت واقع، ويگانه حقيقت واقعىى است يا نه. مطلب اين ابمت كــه بحث معرفت كـهـ
 بهنتا يجى مى از جهان تَجربه، جهان ديگرى از امورز بشالـى وجـود دارد، يعنى جهان مثل، كه حقيقىتر و اصيل تر از جهان تجربى است. بحا بحث



مابعدالطبيعه بهعنوان سعى درهصول جهانينى نهائى
مى انگند، ومارا وادار میسازد كهد در بیى كشثف واقعيتىدر ورایى آن





 باز اين شكك پيدا مىشود كه جهانينى بينى بيتنى بر تحقيقات علوم
 الصحاب مابعدالطبيعه باثشد. معلوم نيست كـه آن آن آيا همان جهانـ بينى نهائى مطلوبى است كه توسعd افق فكرى در آن تأثيرى ندارد



 بينى نهانى راكه مورد طلب اواست آيا آيا بايد ازمدققينى كه روش

 آن برآيد.


 هدود علم بهامانالت واقع قائل باشد، ديكر لزوم و وتتى ابكان

## مسائل و نظريات فلسفه

اين را نخوا هـد ديـدكــه جهانيينى ديكرى جستجو كندير غير از




















 هـابعدالطبيعه بعمل آمده است، بعضى از آنها از آنجه در اینـيا

مابعدالطبيعه بدعنوان سعى در حصول جهانيينى نهائى
آوردهايم كلىتـر است. بعض ديعر دقيقتر است، الما همئ سسائـل معمولى ومتداول مابعدالطبيعه را شاسل نمى گرددد، و بيشتر عبارت










 مجموعهاى است از مباحث وسسا ئل غير مرتبط بايكديكر.

خاتّمه
در فصلهانى كنشته مسائـل مربـوط بـهـابعدالطبيعه را مورد


و بهجهار دسته تقسيم كرديم.

















شلده باشيه. آنچهه باعث اتخخاذ اين تعريف وسيع گُرديد اين بـود،

 است. شنا يـد درست تر اين بود كه مسائلى را كه خمن مبتحثى كلى

 هتحدود خود باشل. جهت رجحان اين تقسيم، اشكال يافتن وصف عام وشاملى است براى موضوعات و اغراض بأ بعدالطبيعه بهنحوى

 جهـانبينى است، نيز بواسطةُ ابسهام لـفظ "(جهـانينينى" ، زياده
 تـأييد گـردآورى كلئُ اين مباحث تحت عنـوان واحـده مى
 غالبآ هسائلى راكه تحت گُروه و دسته دتختلف آوردها يمه خنبـان


 منظور سا فقط اين بوده است كه خواننده را با بضيامين اينمسائل و طرق عمدة حل آنها آشنا سازيمه.



[^0]:    36. Gnosiology
[^1]:    17. Kant
[^2]:    29. Schema
[^3]:    13. Phenomenon
[^4]:    17. Realism
[^5]:    20. Ernest Mach
[^6]:    2. Universals
[^7]:    19. Becoming
[^8]:    45. Mass events
