موضوع: بررسی نظریه صاحب مسیر پیامبری

طرح بحث

در گفتارهای قبل درباره نبوت و خاتمیت چند بحث مورد بررسی قرار گرفت: یکی بحث ادله خاتمیت بود و دیگری به بررسی فلسفه خاتمیت پرداخته شد. بحث دیگر مساله حد و مرز خاتمیت بود که بر اساس ویژگی ها و اهداف به بررسی آن پرداختیم.

مساله دیگری که درباره نبوت باید مورد بررسی قرار گیرد، بررسی دیدگاهی است که اخیرا مطرح شده و دیدگاه رایج درباره نبوت را رد کرده و دیدگاه جدیدی را در این باره مطرح کرده است. دیدگاه رایج و مورد قبول درباره نبوت در میان عالمان مختلف ادیان و مذاهب مختلف این بوده که پیامبران انسان های وارسته ای بودند که خداوند آنها را برای هدایت بشر برگزیده است. نظریه ای که در این باره مطرح شده می گوید: این خداوند نبوده که پیامبران را برگزیده، بلکه این خود پیامبران بودند که به جستجوی خداوند برخواستند و بر اساس دغدغه ای که نسبت به جوامع بشری داشتند، به مقام نبوت رسیدند. طبق این دیدگاه، نبوت طبق خواست خود نبی انتخاب شده و گزینشی از سوی خداوند صورت نگرفته است. این دیدگاه در اثری با نام «مسیر پیامبری» توسط صدیقه وسمقی در فضای مجازی به صورت نسخه دیجیتالی منتشر شده است، و زمان انتشار آن هم شهریور 1400 است.

برای اینکه با نوع نگرش و ادبیات نویسنده آشنا شویم چند عبارت از وی خوانده می شود:

وی در ابتدای کتاب می گوید: عقیده رایج در میان پیروان ادیان الهی درباره پیامبری این است که پیامبر کسی است که خداوند او را از میان توده انسان ها برای هدایت نوع بشر برگزیده و پیام خود را توسط او به مردم می رساند. این دیدگاه بر دو گزاره مهم اساسی استوار است: 1) پیامبر انسان برگزیده خداوند است که مسئول ابلاغ پیام الهی به مردمان می باشد. 2) پیام پیامبر وحی و پیام خداوند است. (البته همان شماره اول، مطلب دوم هم آمده است).

این طرز تلقی از پیامبری دستگاه اعتقادی خاصی را می سازد که در آن تلقی خاصی از انسان و خداوند وجود دارد. در این دستگاه فکری خداوند پادشاه زمین و آسمان ها است . او دارای کمال مطلق و تمامی صفات موجود در انسان در حد کمال است. بدین ترتبیب انسان خدای کوچک و خداوند، انسانی با صفات مطلق و بی نهایت است از همین رو است که انسان خلیفه و جانشین خداوند در زمین شمرده می شود و از همین رو است که خداوند صاحب ملک و پادشاهی شناخته می شود. در این دستگاه الهی خداوند خالق انسان و مسئول هدایت دانسته می شود. در نتیجه توقع انسان آن است که خداوند همچون موجودی مشابه اما بسیار بدتر با او رابطه برقرار کند و با او سخن بگوید. از همین رو است که انسان ها چنین باور کرده اند که خداوند نمایندگانی را از میان آنان برگزیده و توسط ایشان با مردمان رابطه برقرار کرده و برای آنان پیامبر فرستاد است. بر اساس این دیدگاه رابطه انسان با خداوند از جانب خداوند آغاز می شود. این خداوند است که گام نخست را در ارتباط با انسان بر می دارد.

وی سپس می گوید: هیچ دلیلی بر این باور جز ادعای خود پیامبران وجود ندارد. (آیا واقعا این گونه است و این اعتقاد دلیل دیگری ندارد). همه توجیهاتی که الهی دانان مطرح کرده اند بر پایه دو گزاره پیشین استوار است که بدون اثبات پذیرفته شده است. به عنوان مثال الهی دانان گفته اند خداوند رحمان و رحیم و صاحب لطف است و لازمه رحمت او هدایت انسان می باشد. بر خداوند بخشنده است که انسان را در وادی گمراهی رها نسازد و خود را به واسطه پیامبران به انسان بنماید. [[1]](#footnote-1)

وی در جای دیگری گفته است: بر مبنای دیدگاه رایج، پیامبری نهادی است که توسط خداوند بنیان نهاده شده است. هزاره ها است که انسان را پیامبر را برگزیده خدا می داند. اگر این دیدگاه درست باشد و بپذیریم که خدا مسئول هدایت انسان ها به سعادت است از همین رو است پیامبرانی را برای ابلاغ پیام هدایگری خویش ارسال می کند، آگاه باید بتوانید در تمام تاریج حیات بشر، رد پای پیامبران الهی و ادیان توحیدی را بیابیم. ادیان و پیامبرانی که آموزه های روشن و مشترک داشته باشند. آموزه های که با بخشندگی و سعادت بخشی خود ما را مجاب سازد که آموزه های الهی اند. این ما نیستیم که باید الهی بود فرمان و آموزه هایی را اثبات کنیم بلکه اگر دین یا فرمانی الهی باشد خود باید برای همگان حقیقت را اثبات کند. به عبارت دیگر دلیل حقانیت آن باید با خود آن همراه باشد.[[2]](#footnote-2)

در جای دیگر می گوید: اگر خداوند مسئول هدایت انسان می بود می بایست هدایت های خود برای بشر را به گونه ای بیان می کرد که در شناخت آنها اختلافی به وجود نیاید در حالی که واقعیت این گونه نیست زیرا پیروان یک دین برداشت های متفاوت و متعارضی از آن دین دارند. [[3]](#footnote-3)

وی برای نقد نظریه رایج در بحث نبوت و پیامبری و اثبات مدعای خود شاخص هایی ارائه کرده اند و بر اساس آن این مساله را مورد بررسی قرار داده اند:

1. بر مبنای اینکه نبوت از جانب خداوند ارسال شود، مقتضای صفات کمال الهی او این است که بایستی در همه زمان ها و مکان ها پیامبر فرستاده شود. از نظر گزارش های تاریخی ما به این مطلب نمی رسیم و برخورد می کنیم که جاهایی بوده اند که پیامبر برای آنها فرستاده نشده است.

2. اگر نبوت و پیامبری گزینش الهی می بود، می بایست پیام های الهی به صورت اطمینان بخش به آیندگان رسیده می شد در حالی که چنین نیست. ما نسبت به آموزه های پیامبر اکرم (ص) چنین معرفت اطمینان بخشی نداریم.

3. ناسازگاری هایی که در متن وحیانی و کتاب آسمانی وجود دارد بیانگر آن است که پیامبری گزینش الهی نبوده است.

4. ناسازگاری متون وحیانی با علم و دانش بشر و نظریه های علمی نیز نشانه دیگری از این است که پیامبری انتخاب الهی نبوده است.

5. همه انبیا و پیامبران بر اساس آنچه در گزارش های تاریخی وجود دارد، مرد بوده اند و از میان زنان پیامبری برگزیده نشده است در حالی که اگر ما پیامبری را فعل الهی بدانیم مقتضای عدالت این بود که نیمی از پیامبران از زنان بوده باشند زیرا نیمی از جمعیت بشر را زنان تشکیل داده اند.

6. یکی از مباحث مطرح شده در نوشته مسیر پیامبری، مساله وحی است. وی در این باره گفته است: بر اساس دیدگاه رایج، وحی انکشاف خداوند و هستی برای انسان است. (وی وحی را به تجربه دینی و عرفانی تفسیر کرده است در حالی که تفسیر مورد قبول همه عالمان دین نیست و تنها برخی از اهل عرفان آن را مطرح کرده اند). وی دین را به عنوان باور به امر برتر تعریف می کند.

وی در پایان درباره اخلاق و دین الهی بحثی را مطرح کرده و بیان می کنند که آیا بایدها و نبایدهای اخلاقی از فرامین دینی گرفته می شوند و یا امری دیگر است و ربطی به فرامین الهی ندارد؟

ارزیابی

در بررسی این نظریه ابتدا حقیقت نبوت مورد بازکاوی قرار می گیرد، و بعد به بررسی روش نویسنده می پردازیم. وی در این نوشتار از روش نقلی و تاریخی استفاده کرده است و روشی که عالمان اسلامی درباره دیدگاه رایج درباره وحی دارند را به صورت کامل بررسی نکرده است و این یکی از نقص های روشی این نویسنده است. خود وی در جایی تصریح کرده است که هر چند روش های تاریخی اعتباری ندارد اما چون با نظریه من موافق هستند آنها را پذیرفته ام.

آنچه بیان شد یک گزارش اجمالی درباره این نظریه بود که با عنوان مسیر پیامبری مطرح شده است. در گفتارهای بعد انشاء الله به صورت تفصیلی این مباحث مورد بررسی قرار می گیرد. در آغاز بیان می کنیم که مقتضای تفکر عقلی در مساله نبوت چیست؟ آیا حقیقت پیامبری جنبه آسمانی دارد و از جانب خداوند متعال آغاز می شود یا جنبه مادی دارد و از سوی انسان برگزیده می شود؟

﴿.....﴾ اللهم صل علی محمد و آل محمد

1. مسیر پیامبری، صدیقه وسمقی، ص17- 19 [↑](#footnote-ref-1)
2. مسیر پیامبر، ص 13- 14 [↑](#footnote-ref-2)
3. همان، ص 67 [↑](#footnote-ref-3)