# بررسى عامليت حيات معقول در تكامل تاريخ 

از منظر علامه محمدتقى جعفرى

سيدضياءالدين ميرمحمدى'
سيده سمانه نطقىمقدم「


#### Abstract

حچیده













وا⿰گاثان كليدى: علامه محمدتقى جعفرى، تكامل در تاريخ، حيات معقول، فلسفه نظرى تاريخ.

$$
\begin{aligned}
& \text { ir.ac. دكتراى تاريخ و تمدّن اسلامى، دانشيار و عضو گروه تاريخ و تمدن اسلامى دانشگاه معارف اسلامى، قم، ايران؛ M. } \\
& \text { Maaref@M }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ايران، (نويسنده سسئول)؛ baran.notghi1364@gmail.com }
\end{aligned}
$$

مفهوم تكامل تاريخى، از آكوستين تا كنون، مورد مداقّه انديشـمندانِ مختلف قرار گرفته است (سيدنى، ،ها(|، ص() و برخی همحچون يوآخيم فيوره، هگل، كندروسه، آگوست كنت ور
 در ميراث اسلامى نيز مفاهيـم فلسفى درباره تاريخ و تمدن ر را از مقدمه العبر ابن خلمدون مىتوان ردّيابى كرد. از فيلسوفان معاصر، شهيد مطهرى به پيروى از حكمت صدرايى، قائل به تكامل تاريخ است. مهمترين اثرى كه در آن به مغهوم تكامل تاريخ از منظر شهيد مطهرى
 جواد سـليمانى مى باشـد. در ايـن مقاله، ديدكاه خـاص شـهيد مطهرى، مطرح و تبييـن شـده اسـت. امـا در خصـوص سـاير فيلسوفان اسـلاْمى مانــد علامـه جوادى آملى، علامـه جعغرى و ... كارى انجـام نگرفتـه اسـت. ايـن مقالـه بـه لحـاظ سـبكى بررسى، الگَـوى مناسبـى اسـت
 مجزايـى ثبـت نشـده است. مقالـه ديحر باعنوان (بازنمايـى ابعـاد تكامـل در تاريخ از نظركاه
 نغريسته و ابعاد تكامل تاريخ را در نظام معنايى اسلام، مطرح و بازنمايى مى كند. در اين اثر نيز از نظرات فيلسوفان اسلامى از جمله علامـه جعفرى مطلبى بيـان نشـده اسـت. مقاله پپيش رو تلاش دارد تا به نظرات خاص علامه جعفرى درباره تكامل تاريخ و مبانى و پيشفرض هـاى فلسفى آن بــردازد. مفهوم تكامـل تاريخىى، زوايـاى مختلفى دارد و يكـى از زوايايى كه بدان پرداخته شده، زاويه مفهومشناسى تكامل تاريخى است. علامه جعفرى در شمار انديشمندانى است كه درباره اين مغهوم و زواياى مختلف آن، طرح بحث كرده است. ايشان ضمن تفاوت قائلشدن بين مسئله تكامل و پيشرفت، تكامل تاريخى راواجد حركتى دانسته و اين حركت به خاطر غايتى كه دارد، در نسبت با حيات معقول در در نظر گرفته شده اسـت. ازايـنرو ايـن مقاله، به دنبـال بازشناسى مفهوم تكامـل تاريخى و نسـبـت آن بـا حيـات

معقول در انديشه علامه جعفرى است و هـدف از ايـن كار، توضيح و تفسير زواياى مختلف اين مسئله با روش توصيفى ـ تحليلى مى باشد.

 قائل به تكاملگرايـى تاريخ را مطرج و ديدگاه فيلسوفان ماري مادى

 اين مقاله، ابتدا ديدگاه علامـه جعفرى را بـه اختصار تبيين كرده و سپپس ملاحظاتى درباره آن مطرح مىكنيـم.
 ديدگاه (تكامل تاريخ مبتنى بر حيات معقول) بهطور خاص، بسيار زياد و در بغضى موارد،


 علامه محمدتقى جعفرى، از علماى شيعه است كه بيش از هشتاد اثر چاپ پش إشده در زمينه




 مسئله حركت تاريـخ و قانونمندى در تاريخ، به ارائه نظريه حركت تكاملى تاريـخ مبتنى بر اصل حيـات معقول پرداخت.

## 1. مفهوم (تكامل) از منظر علامه جعفرى

در بحـث پيـش رو، ابتـدا بايـد مغهوم (تكامـل) را بـه دقـت بررسـى كـرد؛ زيـرا تـا زمانـى كـهـ. مشخصص نشود مقصود از تكامـل چیيست، هرگونه بيـان نظر در خصوص تكامـل، بـىفايـده خواهـد بـود.
برخى از محقتــن، مفهوم (پیشـرفت) و (اتكامـل) را مفاهيمى واحـد قلمـداد مىكنـــد؛
 جهاتى در جامعـه سـبب ششـد شـده اسـت، امـا از جهاتى ديخـر، ركـودى را هـم براى بشـر بـه ارمغـان آورده اسـت. ازايـنرو علامـه جعفـرى معتقـد اسـت: (اادعـاى تكامـل انسـان، بـا وجـود فساد و افساد او بر روى زمين، فقط براى براى مسخرهكردن خودمـان بسيار مناسب است!). (جعفـرى،
استاد جعغرى معتقد است در بيـان معناو تغسير مسئله تكامل تاريخ، اتغاق نظرى وجود نـدارد؛ كلذا ايشـان در ابتـدا تفاسـير متفـاوت از معنـاى تكامـل را بيـان كرده و سـشّس نظر خود را ابراز مـىدارد. علامـه جعفـرى در كتـاب فلسـفه تاريـخ و تمـدن، ابعـاد گوناگـون پيشـرفت در جوامـع انسـانى را اينگونه تفكيــي مى كـنـد :
 ندارد و توان هدفگيرى را ندارد، سخن از نتص و كمال و ميانگين به زبان آورد. گَروه دوم كسـانى هسـتند كـه كمـال يـى موجـود را قابـل انعطافـبودن و سـازگاربودن بـا شـرايط متفـاوت مىدانــد، مانــد حيـات جانـداران.

گروه سوم نيز معتقدند هر اندازه كه يك موجود بتواند خود را باعوامل و شرايطى كه بـا وى در تماس و تفاعل هستنـد، حفظ كند و سود خود را تأمين كنـد، اين چنيـن موجودى به

 لحاظ كه گـروه اول تـا حـدودى نرمتر بوده و از بينبردنِ جزء خـود رادر سـر نـدارد).

در پايان، استاد نظريه مختـار و چهارم را ذكر مى كـنـد. ايشـان در خصوص مسـئله تكاملـ معتقد است كه هر اندازه يك حقيقت بتواند خود را باعوامل و شرايطى كه با بآن در تمـاس

 هستى به كار بڭيرد، كاملتر خواهـد بود. به نظر ايشان، اين نظر از اعتراضاتى كه بر نظرات قبل بيـان شـده در امـان است.



 آزادى برخوردار است ـ موضوعى قطعى است و ايـن تكامل بايستى در جهانى صورت بڭيرد
 موقعيّيت كمـال و كمال بخشـى قـرارد دارد). (همـان، صو9)




 تكامل را رقم مى زند كه داراى امتيـاز است. ايشـان سرحشمه تكامـل ر را ناشى از از ذات طبيعت


 مبداء الهى و خدايى است كه آفريدكار جهان، اين كشش را رد عالم ايجاد كردهاست.
 پيشى جستن در رسيدن به رشد و كمال مىدانند: ا(در جريانِ كلي تاريخ، هر قوم و جامعهاى
 مكتـب الهـى در هـدفِ كلي هستـى اسـت، تكایِو و پويايـى در مسـير خيـر و كمـال اسـت و انسان فقط با اين پويايـى است كه وارد منطقه ارزشهـامى شود و لاغير). (همان، صْ^) با توجه به مطالب ذكرشده روشن مى شود علامه جعغرى در ابتدا تكامل را امرى تشكيكى در مـاده و غير مـاده مى ينـدارد و در مرحلـه دوم، ايـن كمـال را براى شىء، تنهـا در مسـير امـور خير و قرب الى الله، كمـال حقيقى مىدانـد.「. مقدمات فهم ديدگاه تكامل تاريخ علامه جعفرى براى تبيين ديدگاه علامهـ جعفرى، بايد به برخى از مبانى نظرى ايشـان اشاره كرد. البته ايـن مبانـى در سـخنان ايشـان بهصـورت پراكـــده ذكـر شـده اسـتـ، امـا بـا مطالـــه و و دقـت در مجموع آثار ايشـان درباره انديشه (تكامل در تاريخ)، مىتوان به نكاتى براى فهـم دقيقتر نظر ايشـان تحت عنوان (تكامل تاريخ مبتنى بر حيـات معقول)، دست پيـدا كرد:
1.1. حركت در تاريخ

استاد جعفرى به اهميت و نقش دين و خداوند در تكامل تاريخ و حركت در طول تاريخ تاريخ
 و تكامل ميداند نه نزول و رو به زوال. (همان، صهبه ايشـان در كتـاب جبـر و اختيـار مى فرمايـد: (همـهـ موجودات و حوادث از حركـت مـاده نشـات مىگيـرد و حركـت در هـر آن و لحظه، از خداونـد فيـاض سـرازير خواهـد شـد؛ يعنى حركت مثل ماده، خاصيت ثبوت ممتد ندارد و پروردگار است كه بهطور مستمر، آن حركت


واحـدى است كـه آن را تحـول از حالـى به حالـى ديگـر نيز مى گوينـد. ايـن حركت به خودى
 وجود مادهاى كه اين حركات در آن ماده پֶيدههـاى گوناگونى را خلق كـند، از سوى خالقيت خداوند موجود گشتـه است، به نحوى كه بـا ريزش حركت در آن مـاده، اختلاف هـا محسوس



از نظر استاد جعفرى، انسـان نيز مبتنى بر نظريه حيـات معقول، همواره در تمـام مراحل
 پرتوِ امـر مقـدس و معنـوى، امكانپپـير خواهـد بود.

## r.r.

به نظر استاد جعفرى، همـان ملاكى كـه عالـم هستى را قانون سـاخته است، تاريخ بشـر را قانونى كرده است. اثبات قانونى بودن هر دو قلمرو جهان و تاريخ، به بحث مشروحى نياز


 در نظامى باز نامشخص عنوان كـند.
بنابراين علامه معتقد است ازيك سو، نظامِ وجودى انسان در هر دو بعد طبيعى و روانى
 اسـت؛ پس انسان هرگِز قادر نخواهـد بود سرنوشـت قطعى و دقيق و مشـخصِ آينـده جامعـهـ خود را بـا دلايـل علمى قانعكنــده پییش استاد در ادامـه، درباره معنـاى بازبـودن نظام وجـودى بشـر و دنيايـى كـه در آن زندگىى مى كــد، مى فرمايـد: (آكاهـى و اختيـار انسـان داراى محدوديـت اسـت و آدم نمىتوانـد

علتهـاى حوادث تاريخى و شـخصيت هاى تأثيرگـذار آن را در زمانـى از تاريخ، مشخص و تنظيم كند و بهمثابه علم فيزيك، نظر قطتى دهد. البته نظام وجودى بشر، باز است و واو با استعدادها و قواى روانى و بهرهگيرى از قوانين موجود بر طبيعت، موجوديت خود را در ايـن جهان، بازسـازى مى كــدا). (همـان، بنابر نظر علامه جعفرى در خصوص مسئله قانونمندى تاريخ، اگر تاريخ مانـين مانـد موجوديتِ
 از آغاز وجودش تـا پايان زندگىاش، يكى شخص معين است، ولى هريكى از اجزاء و عناصر
 مخصوص به خود است. اين قوانين مبتنى بر نظريه حيات معقول، در مسير تكاملى انسان در تاريخ، نقش كليدى دارند.

## 「「. ابعاد تكامل تاريخ از منظر علامه جعفرى

به نظر مى رسد استاد جعفرى نيز پيشرفت بشر در دو بعد ابزارسازى و صنعتى و ساخت
 مى شـود منطق علامـه در تاريخ و تتكامـل آن بسـيار آرمانى و ايـدها آل اسـت و ايشـان تكامــل را
 استـاد جعفرى، بهطور مشـخص و جداگانهاى، بـه بيـان ابعـاد تكاملمى تاريخ در بيانـات
 مطالعه آثار و اشارات ايشان در زمينه هاى مختلف، به نظر مى رسد علامهـ جعغرى ابعاد زير را در تكامـل تاريخى باور دارند:

## ו, اب. تكامل در علم

به نظر استاد جعفرى، اگر علم به معناى پيشرفت در پزشكى، بهداشت و ... باشد، شكى

نيست كه جامعه بشرى به دستاوردهاى جديد و كارآمدى دست يافته است. ايشان اذعان دارد كه عمل هاى جراحى پيشرفتهاى كه انجام مى شود، به سبب توسعه در علم پزشكى و ... است.

## ז, ז. تكامل در تكنولوزى و فناورى

به نظر استاد جعفرى، تكامل در فنـاورى نيز فرقى با تكامل در علم ندارد و همانطوركه
 مى تواند رايانههماى فوق العاده كارساز بسازد. لذا تكامل در تكنولوثىى، امرى انكارناپٍير است.
r, r. تكامل در اقتصاد
علامـه بهطور مشـخص، بـه ذكـر نمونههايـى از تكامـل اقتصـادى نیرداختـه اسـت؛ امـا مى توان گفت تكامل اقتصادى، وابسته به تكامل علم و فنـاورى است و چجون علم و فنـاورى

اقتصـادى نيـز رخ مى دهـــ.

مسئله اصلى علامـه جتفرى كـه مبنـاى اساسى ايشـان را نشـان مىدهــد، مسـئله تكامـل


 موجـب فسـاد و افسـاد در روى زميـن شـده اسـت. ايـن مسئله بـه ايـن معنـا اسـت كـه بشـر در

 كليـدى و اصلـى را در محقق سـاختن تكامـل در ابعـاد مختلف دارد. ايشـان از يـى سـو ذيـل

تفسير آيه ه سوره انفال، به نتش اساسي انسان در سازندگى تكاملى زندگى مادى و معنوى خود اشاره مى كند و عامل تحول را انسان مىداند (همان، صVY) و از ديگر سو، اين انسان را را عامل فسـاد در روى زميـن معرفى مى كـد كـه مانـع خير و كمـال شـده استـ.
 ابعاد نپذيرفته است. از نظر علامه جعفرى تكامل انسان با مسائل اخلاقى همراه نبوده است
 بنـا بـر نظر ايشـان، در تاريـخ بشـرى، فسـاد و افسـادى وجـود دارد كـه در شـنـاخت فلسـفه
تاريـخ حتمـــا بايـد رسـيدگى شود.

استاد جعغرى، اين موضوع كه بشر در طول تاريخ، امتيازات قابل توجهى به دست نياورده است رانخستين قضيه بديهى در نظر مى گيرد و تأكيـد مىكنـد كه مقصود، عدم پیشـرفت در تكنولوزى نيست؛ بدانمعنا كه انسان، هواپيماهـاى قارْيِمـا ندارد، جاروبرقى ندارد، اعمـال شگَفت|نگگيز جراحى را نمى داند، كامييوترهـاى فوقالعـاده كارسـاز به دست نيـاورده است، وسايل ارتباطش، زمين را مانـد يكى آبادى چندخانهاى نكرده است، كه اگر در يكى از آنها


 باريكى از انسانهاى بسيار ارزشمند و رشديافته كه در بين زغال سنگیهاى نامحدود و زياد
 بشر از رشد و عظمت قابل دستيابى شده است. همـحنين به علت اينكه انسان مى توانسته است بهوسيله تعليم و تربيت صحيح و بهرهبردارى از حكمت عالى و اخلاق والاى انسانى،

 اجتناب بوده است. (همان)

علامـه جعغرى معتقـد اسـت بشـر براى متكاملشـدن روحى خود، حركتى بـادوام و از
 همتحنيـن معتقـد اسـت مبتنى بر نظريـه حيـات معقول، ايـن آرزوى هميشغى بشر در تاريخ


## تعريف حيات معقول


 ايـن موجود داراى دو جنبـه ( خودخـواه پسـتگرا و حقيقت خـواه تكامل طلـب) اسـت كـه بـا بـا




## اصول اساسى حيات معقول

علامهـ جعفرى در تبيينى كـه از حيات معقول ارائه مى دهـد، به چینـد عنصر مهـم اشـاره كرده كه توجهدادن به آنها، لازم و ضرورى است و و با التغات به اي اين عناصر است كـي كه رسيدن انسـان بـه حيـات معقول امكانٍ يذير مى شود:
اصـل اول ـ حيـات آگاهانـه: انسـان، داراى عنصـر حيـات آكاهانـه اسـت؛ يعنـى انسـان





اصل دوم ـ تأمين و تنظيمكردن زندگى مادى فردى و جمعى: بدگونهاىكه انسانها نبايد در جامعه و محيط زندگى خود، دجار فقر ووابستگى اقتصادى توهين آميز بشوند و اين اصل تنها با مديريت منطقى امور اقتصادى از سوى دولتمردان عادل، امكان تحقق خواهد يافت. (همان)
 فعاليتهاى جبرى و شبه جبرى كه در زندگى اين دنياى طبيعى او را در بر گرفته، بهخ بوبى مطلع شود و از آنجاكه بشر از قدرت، آزادى و اختيـار برخوردار اسـت، مىتوانــد در برابر ايـنـي
 كند. هر قدر كه يكى فرد و يا يكى جامعه، اختيار بيشترى داشته باشد و در اين راه پیشرفت كند، به همـان اندازه، از حيـات معقول، بيشـتر برخوردار مى شود. (همان)

اصـل جهارم - فهيمبودن بشر نسبت بـه كمـال پايانى: اينكه بشر در تمـام مراحل حيـا

 دقيقتريـن كارهـا را انجـام مىدهــد، همـان ذهـن مىتوانـد اهــداف عالىتـرى مانـــد برقـرارى عدالت، مسائلى مانند نمايانساختن حق در برابر باطل و فهم دقيق درباره جهان هستى را درى كــد. (همـان)

اصـل بنجـم - فرآيندى بـودن سـاخت شـخصيت انسـان: يكـى از نهادهـاى اصلـى در طـول
 استعدادهاى مثبـت بـه منظور تأميـن حقيقى سـعادت بشـر مى باشـد. علامـه معتقـد اسـت پِاسـخگوى واقعى ايـن نهـاد ريشـهدار، بهطور حتـم، همـان حيـات معقول اسـت. (همـان) اصـل ششـم - رسيدن بـه عالىتريـن هــــ زندگىى: اصـل هدف جويـى، از مهمتريـن و اساسىترين پديدههـاى حيات انسانى است و همـه كارهـاى بشريت، بر مبنـاى هدف گـيرى استوار است. در واقع، در تاريكى حيات طبيعت، بدون بهكارانداختن عقل سـليم و وجدان


عقل سليم، كه بـاوجدان طاهر و دريافتهـاى فطرى انسانى هماهنـگ است، استفاده كـد و در ايـن مسير، بهطور جدى اراده كند تـا به حيات معقول برسد. (همان) انسـان مبتنـى بر اصول حيـات معقول مىتواند در مسير حركت تكاملى، كاميـاب شود.
 معقول توسط نوع انسان و عموم انسان، تكامل تاريخى نيز رو به تحقق خواهـد بود.

## F. F. الگَى حركت تكاملى تاريخ مبتنى بر حيات معقول

علامه جعفرى در ذيل تفسير نهـج البلاغه، به مسئله هـدف اعلاى زندگى اشاره مى كــد و اين مسئله را اصلى قرار مىدهـد كه بر اساس آن، هيجـيـيى از امتيـازات دنيـا، ماننـد قدرت در اقسام مختلفش و عوامل لذت و رفاه نمىتواند انسانى راكه حيات خود را رادر مسير هدفى
 حيات، به غذا و لبـاس، ارزنشى ندهـد و فقط آن راوسيلهاى بداند كه حيات را تأمين مى كـند. از نظر ايشان، انسان هدفدار، هميشه از يكـ روشنايي عالى برخوردار است كه در هر لحظه


 معتقد است، درباره يك انسان ديگر فريبكارى كــد . (همان)
 اهميت ايشان به مسئله تكامل اخلاقى است. ايشان به مسئله خود طبيعى و خواسته هايش و مسئله فطرت و وجدان، عدالتداشتن، اشباع هوى و هوس و فساد روح و هلاكت افراد انـي كه خود را نمىشناسـند، اشـاره مى كـند و ضـرورت محاسبه، موازنه خويشتـن و ميزان قراردادن خويشتن در ارتبـاط بـا ديگـر انسـانها، همـت عالىداشـتن بهعنـوان نيرومندتريـن عوامـل


سينه از كينهتوزى و بغضها، زدودن توقع پاداش براى تكليف و .... را بهعنوان راهكارهايـى اخلاقى براى تكامل روح بيـان مىكنـد. (همـان)

 دادن مطلقى والاتر از آن. فلسفهبافى ها و علم ترستى هايیى كه اين مسئله را محورى در قلمرو ذهن و در صحنه عينى حيات، وسيله بازى خود قرار دهند، جيزى جز خيا خيالات ضررآميز كه در فلسفه و علم ابراز مى شـود، نخواهـد بـود. (همـان، صهمب) به نظر استاد جعفرى، مكتـب اسلام هرگونه تلاش و فعاليـت اقتصـادى، سياسى، هنرى
 امور را بهطور جداگانه و گسيخته از اين محور نمى پذيرد. مسئله حيات معقول، يكى مبناى جدى و بنيادى در منظومه فكرى علامه جعفرى است كه نظريه تكامل تاريخى ايشان را هـم

علامـه جتفـرى در كتـاب (انسـان در افق قرآن) اصـول كلى حركـت تحـول را در جهـان هستى و انسان را از نظر علمى و فلسفى توضيح مى دهـد. استاد جعفرى حركت و تحول را راز نظرگاه علم و فلسفه بيـان مىكند و درباره علت و سبب اصلى پذيرش حركت جهان هستى
 است؛ يعنى نوعى احساس ملموس وجود دارد كه همه در حال اعتدال روانى، آن را در درون خود احساس مى كنند و درمىيابنـد. ايـن احساس، هـم از لحاظ فيزيولوريكى و هـم از لحاظ روانى، قابليت بررسى دارد. دومين منبع، برونذاتى است؛ يعنى واقعيتى بيرون از ذات وجود دارد كه در همه اجزاو روابط جهان هستى با نمودهاى مختلف خود قابليت ديدهشدن دارد
 جز نيهيليستها، كه واقعيت خود را نيز مورد شك قرار مىدهنـد، در اصـل وجود تحول در طبيعت و انسان، شكى و ترديدى ندارد.

## ه. اصول كلى حركت و تحول از ديدگًاه علامه

1. بدون هيج شكى، حركت وتحول وجود دارد.
r. حركت و تحول، داراى انواع مختلفى است كه در رشتههايى جداگانه بررسى مى شود.


پيشـرفت علم طبيعى و علوم انسـانى ربط دارد.
٪.
 مثـل رنگ؛ و دوم، درى بازتابـى حركـت اسـت كـه ذهـن انسـان، حركـت را طورى
 ه. تنوعى كه در عناصر و اشكال مـاده و رابطه آنها مورد مشاهده قرار مى گيرد. (همـان، (oAvarithv

استاد جعغرى على رغم پذيـش تغييـر و تحول در هستى بهطور كلى و در انسـان بهطور جزئى، در خصوص مسـئله تكامـل تاريخـى بـا ابراز تعجـب از از ادعـاى سـير تكاملمى تاريـخ و انسـان بـاوجود جنگـهـاى اقويـاعليـه ضعفـا، بهويثره بر ملت هايـى كـه تـازه انقـلاب كردهانـد و با اين انقلاب، كشور ضعيف شده است و خرابى هايى كه انسان در آن به وجود مى آورد، سـير تكاملى تاريخ را مبهـم و غيـر قابل اثبـات مى دانـد و تكامل دانسـتن تغييـرات انسـان در طبيعـت راغيـر معقولانه بيـان مىكنـد و مى گويـد:
(ابـا توجه به مجموع سرنوشت بشر، حركت تكاملى انسـان در تاريخ، يك موضوع بسـيـار
 انسان در طبيعت و به دستآوردن نظريـات علمى جديد در دو قرن اخير، انسـان خود رارو به تكامـل مىدانـد، لكـن از سـوى ديخـر، بسـيارى از ارزنشهـاى انسـانى را ناديـده گرفتـه و زيـر پـا گذاشتهه اسـت و اينكـه انسـان رو به تكامل بوده است، فقط نگاه بسـيار خوشببينانه و غير عقلانى بـه ايـن مسـئله مى باشـد. (همـان)

ايشـان در اثبـات اينكـه ادعـاى تكامـل، واهـى اسـت، بـه نكبت هـا و بدبختى هـاى انسـان در تاريخ اشاره دارد كه بنابراين انسان براى تكامل ارزثى خود، حركت مستمر قانونى انجام نداده است. وى در اين راستا به مواردى اشاره مى كند كه انسان مدعى در در اين موارد، كوتاهى كرده است و بلكه عقبگرد داشته است. ايشان در اين زمينه، به حدود هr مورد اشاره دارد و آن را به نتد مى كشد كه براى جلوگيرى از تكرار، چند مورد به اختصار اشاره مىشود: ا. آيا بشر توانسته است قدمى در راه توسعه و تقويت هشيـيارى هاى خود بردارد؟؟ آيا جز ايـن است كه هـر چهه زمـان پيش رفته، انواع بيشترى از عوامل تخدير و سركوبى
هشيـيارى ها رواج پيـدا كرده است؟
r. . در مسـير تكاملى كهـ ايـن عاشق پيش گرفتـه است، عشق هاى سـازنده و بهوجود آورنـده خيرات، از صحنـه زندگى رختت بربسته است.
 تكامـل بشرى دانسـت؟ امـروز بشر بـا مشكالات اخلاقى زيـادى مواجـه شـده اسـت.
 انسـان را دربـاره پسرفت خـود بيـان مىكــــد.
ه. ايـن بينـواى بينوايـان كـه در مسـئله تكامـل، بسـيار پرادعـا اسـت، هـر وقتـى كـهـ بـه قـدرت رسـيده اسـت، از زيـادت تكامـل!! اول خود آن قدرتمنـد از مالكيـت بر خود
 را در راه تخريب و نابودكردن قدرت هـاى ديگـران، مستهلى كرده اسـت تـا بـه آن قدرتمندان تسلط يابد و اداره زندگى آنان رابه اراده خود مشرورط كنـد. با اين حالى،


 كه از طرفى، ادعاى تكامل تاريخ دارند و ازطرفى هم به جبر تاريخ نيز معتقد هستند، مى فرمايد:

راتكامل با جبر، سازگًار نمىباشد. اصلى وجود دارد كه همهه اديان و مكتب هاى اخلاقى مستند به اديان و حكمتهاى سازنده انسانى، آن را پذ يرفتهاند. بنابر اين اصل، انسانى كهـ
 اسـت، ولى بشـرى كـه نآ كاهانانه و بدوسـيله عواملـى جبرى، جهانـى را مى سـازد، در مسـير تكامل نيست). (همان)
چگگونه مىتوان انسـان و جريـان تاريخى را كـه جبـراً بـه جايـى رسـيده باشـد را تكامـل دانست و به آن افتخار كرد؟ تكامل در اين صورت معنـا مىدهـد كه انسـان با اختيـار خود به جايى برسد و به آن فخر بفروشد كما اينكه از بيـان استاد جعفرى، كه اين امتياز را به دو قسم تقسيم كردنـد'، مىتوان ايـن مطلب را استنباط نمود. (همـان، ص1YV) استاد جعفرى، وجود پֶيامبران و برنامه هـاى دينى آنـان را در بهتكاملرسـاندن انسـان ها و در ادامه، سير تكاملى تاريخ، بسـيار موثر ذكر مى كند؛ چچرا كه آن برنامه، نه تنها انسان هان ها را راز
 و تكامل زندگى و جامعه خود بسيار مثمر ثمر است. ايشان در بيـان اين مطلب مىگويد:


 (همان، صAM)

در ادامه، علامه جعغرى با بررسى و تفسير آيات هدايت و ضلالت، بيـان مىدارد كه دنيا كارگاهـى اسـت كـه انسـانها بـا اختيـار خـود مى توانـــد هـر فعاليتـى كـهـ مى خواهنــد را انجـام دهند و سعادت و شقاوت بشر به اختيار خودش بستگى دارد. (همان، صYYY) ايشان وجود

 مانند عادلبودن و فراءرُتن دانشو حتشناسى و تكايو براى خدمت به همنـوع وغير ذلك.

پيـيامبران براى بشـريت، بـه همـراه وجـود نيـروى عقـل و وجـدان را بهمثابه داروهايـى در نظـر مى گيرد كـه طبيعـت براى مريض تجويز مى كنـد تـا استفاده آن دوا، بهبودى را براى مريض رقم زنـ. ايشان اسباب رستگارى بشر را كه از سوى خداونـد براى انسانها فراهـم شـده ر انيز

بنابرايـن، مطابق بـا نظر علامـ، آنتحـه مايـه سـعادت يـا شقاوت انسـان مى شـود، كارهـاى
 مى تواند از سرمايه وجوديش بهرهبردارى كند و وهم مى تواند ايـن كار را انجام ندهـد و هر كـدام از اين دو، مسير و حركتى را در بشريت ترسيم كردهاند كه منجر به شكل گيرى دو جبهـه حق و باطل در طول تاريخ مىشود.
 جريـان هستى را بر اسـاس حق مىدانـد و حق را اصيـل. در مقابـل، باطل اگـر چـهـ كالًانفى نمىشـود، امـا غير اصيـل اسـت. ايشـان مى فرمايـد: ا(از ملاحظه انديشـه ها و رفتارهـاى بشـرى در طول تاريخ مىتوان بـه ايـن نتيجه رسـيد كـه بـا قطع نظر از عـوارض ثانوى كـه گريبانگير فرد و جامعـه مىگردد و وضـع روانـى آنـان را منحرف مى سـازد، تقسـيـم موضوعـات بـه روابط حق و باطـل در مغتز بشـرى ريشـه بسـيـار اصيلـى دارد؛ خـواه بهوجودآورنـــه آن را خــدا بدانيـم و خواه طبيعت اجتماعى بشر. البتـه تفاوتى در ايـن نيست كهـ ريشه اساسى شـناخت حق از باطل را خـدا بدانيـم كـه در دل بهـ وجـود آورده، محيط و اجتمـاع را مى وريانـد و مطابق بـا قوانين خود، آن را بارور مى سـازد. بـه هـر تقديـر، تقسـيم اشـياء و رويدادهـا و روابط ميـان آنهـا

 هدفگيرى كه درباره حيات فردى و اجتماعى خود منظور مىكنـدن، حق و باطل را تفسـير




 حق مىدانـد و انسـانها را بازيگرانـى در مسـابقه حق و باطل میپنـداردد؛ زيـرا حق و باطـل، دو نقيض هستـند كـه در يـى موقعيـت، جمـع نمى شوند و انسـانهاى حق طلـب و باطلـ جـو
 نقص، رقم مى زننـد. به اعتقـاد ايشـان، اگر در هـر دورهاى، حق ابراز مى شـد و واقعيـات بيـان مى گرديد، سطح حيـات بشرى، عظمتى عظيم پيـدا مى كرد. ايشـان پنهانكـرد



## \&. ملاحظاتى در باب ديدگاه علامه جعفرى

علامـه جعفرى پس از حدود نيم قرن، زمانى كه مباحث فلسفه نظرى تاريخ، در محافل علمى ايران جديد وارد شده بود، به ارائه مباحث آن توجه نشـان داد و آن را مبتنى بر اصـو



 زمان، قدرت پیدا مى كند، در اين قسمت، درباره ديدگاه تكامل فطرى تاريخ، مسائلى مطرح مى شود كه توجه به آنها مىتوتاند داراى فايده باشـد.

## 

همانطوركه بيـان شد، علامه جعفرى در تمـام منظومه فكرى شـان مبتنى بر اصل حيـات
 حيات طيبه و دستيابى به آن را اصل گرفته و تكامل تاريخ را در اخلاق، اولويت مىدهد كهـ با ادبيات رايج در تكامل تاريخ، فاصله جدى دارد.

## r, \%. ابهام

حقيقتـاً نوعى ابهام، تناقض يـا عـدم هماهنگى در مجمـوع سـخنان و مطالـب علامـه جعفرى در خصوص انديشه تكامل در تاريخ پيـدا مىشود. استاد از يك سو معتقد است:


 ヶ,ヶ. فقدان استدلال كافى براى اثبات نظريه نكتهاى مهم كه درباره ديدگاه (اتكامل تاريخ بر اساس حيات معقول) قابل ملاحظه است، كم بودن استشهادهاى فلسفى لازم براى اثبات اين نظريه است. بيشترين استنادات علامه، به قرآن و روايات است و اين مسئله، نظريه ايشان را به نظريهاى دروندينى مبـدل مىىسازد.

4, 4. وجه جمع
علامـه جعفـرى، تكامـل در تاريخ را در ابعـاد مختلف مـادى، اعـم از علمى، فنـاورى، بهداشتى و ... مى چذيرد؛ لكـن ايشـان اولويت اصلى و ارزش اصلى انسانيت انسان را مسئله
 اسـت، تكامل تاريخ را محقق ندانسته اسـت. البتـه ايشـان معتقـد اسـت كه بـاظهـور مصلـح

جهانى، تكامل تاريخ در تمـام ابعاد، محقق خواهـد شد و جبهه حق عليه باطل چيـروز خواهـد بود. ايشـان مى فرمايـد: (ايـن حركت رو بـه تكامـل دائمى، همانگونهكـه براى هابيـل فرزنـد حضرت آدم راستينشـان نيـز در دنيـاى كنونى جريـان دارد). (همان، ص/بF)

## نتيجدگيرى

يكى از مسـائل مهـم فلسفه نظرى تاريخ، مسـئله جهـت حركت تاريخ اسـت. بسـيارى

 مادى ماننـد وحى، خـدا و رسولان را ناديده مى شمارد. علامه جعفرى در تفسير نهـج البلاغه توضيحاتى درباره چيستى، ابعاد و عرصه هـاى تكامل تاريخ بيـان كرده است. علمه جعفرى
 به تكامل تاريخ است. اگرچهه ايشان تكامل را هم در بعد علمى، تكنيكى و وفناورانه مى يذيرد



 نيسـت و حـدود پنجـاه مورد شـاهد بـراى اينكـه تاريخ، مسـير تكاملى خـودش راطـى نكـرده است، بيـان مىىدارد.

تأملات علامـه جعفرى بهعنـوان يكى فيلسوف و عالـم دينى، بســيار ارزشـمنـد اسـت؛ امـا امـا به نظر نگارنده، انتقاداتى بر نظر علامه جعفرى وارد است. ايشـان تكامـل تاريخ را به تكامل
 درحالى كه تكامل تاريخ رامى توان با تأكيد بيشترى بر محور درگيرى دو جبهه حق و باطل





از طرفى، آيات استضعاف يا استخلاف، كه وعـده پیيروزى مستضتعفين و صالحان رادر



 در تحقيقاتى جداگانه، نظرات ايشـان در خصـوص مسـائل فلسفه تاريخ، ماننـد قانونمنـدى



 خواهـد بود.

$$
\begin{aligned}
& \text { فيرست منابع } \\
& \text { الف) كتاب } \\
& \text { ا. جعفرى، محمدتقى، وهّاش، مجموعـه آثـارفلسفه /جتماع، تاريخخ وتمـّن، تمهران: موسسـه تدويـن و نشـر } \\
& \text { آثار علامـه جعفرى. } \\
& \text { virv ، } \\
& \text {.r } \\
& \text { r. . }
\end{aligned}
$$

.f
. $\Delta$

> .9 جعفـرى.
> ب) مقاله
r. عرفـان، اميرمحسـ، هqّاش، "٪ازنمايـى ابعـاد تكامـل تاريـخ از نظرگاه آمـوزه نجاتگرايانـه مهدويت)،، نشريه

