موضوع: بررسی نظریه مسیر پیامبری

ضرورت گزینش الهی در پیامبری

در جلسات قبل چیستی و مفهوم نبوت مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد که نبوت و پیامبری امری است که هم جنبه بشری و هم الهی دارد. جنبه بشری آن به آماده سازی و کسب قابلیت از سوی پیامبر مربوط است و جنبه الهی آن به گزینش الهی آن بر می گردد. همه پیامبران، برگزیده های الهی بودند و ماموریت پیام رسانی را از جانب ایشان بر عهده داشتند.

در ادامه به بررسی این سوال می پردازیم که آیا این گزینش الهی ضرورت داشته یا اینگونه نبوده است؟ برای پاسخ به این سوال نمی توان از نقل وحیانی و غیر وحیانی استفاده کرد، زیرا پذیرش نقل وحیانی بعد از اثبات نبوت است و این مبتنی بر ضرورت نبوت است.

بعد از بیان حقیقت نبوت باید مساله ضرورت نبوت مطرح شود و راه اثبات آن نیز راه و روش عقلی است. روش عقلی در این باره بعد از مباحث منطقی، معرفت شناسی و هستی شناسی (اثبات خدای متعال) بر دو پایه استوار است:

1. رکن انسان شناسی. توضیح اینکه انسان برای دستیابی به سعادت و کمال، باید مجموعه ای از بایدها و نبایدهای اعتقادی، اخلاقی و رفتاری را باید بشناسد و به کار گیرد. بخشی از این مسائل را عقل می فهمد اما در مسائلی همچون حوزه عبادیات، فرجام شناسی و ارتباطات اخلاقی و ... عقل قادر به شناخت نیست.
2. رکن خداشناسی. مقتضای وجود خدای متعال و صفات کمال و جمال ایشان مانند علم، قدرت، حکمت، لطف و ... این است که ایشان راه را به بشر نشان داده و نیازهای او را برطرف کند.

با توجه به این دو رکن، ضرورت پیامبری به عنوان فعلی از جانب خدای متعال امری واجب و ضروری است. آنچه بیان شد از آنجا که بر اساس تفکر و دلیل عقلی ثابت شده است و ممکن است که مورد خدشه قرار گیرد. کسی که به خواهد در این استدلال خدشه وارد کند باید رکن های این استدلال را نقد و رد کند. رکن انسان شناسی این استدلال، قابل رد نیست زیرا اگر کسی انسان و شئون مختلف او را در نظر بگیرد، به این رکن می رسد. در مورد رفع نیازهای طبیعی، ممکن است بگوییم غیر از دوران آغازین، بشر امکان رفع نیازهای خود را داشته است (بر خلاف دوران اول بشر که تجربه و شناختی در این باره نداشته و نیازمند دستگیری بوده است). اما در رفع نیازهای روحی و روانی، نقش راهنما بسیار راهگشا است. در مورد عبادات و حقایق بعد از مرگ نیز عقل انسان بهره اندکی دارد و عمدتا در دسترس او نیست. و از آنجا که رشد و تعالی انسان وابسته با این امور و مانند آن است، انسان نیاز مبری به رفع اینها دارد و این نیازها توسط خدای متعال و ارسال راهنمایان الهی قابل رفع است.

خدای متعال دارای اسماء حسنی است و مقتضای ربوبیت و رحیمیت و لطف الهی این است که دست بشر را بگیرد و او را به مسیر تکامل و رشد خویش هدایت و دستگیری کند.

این استدلال عقلی بر ضرورت و وجود نبوت، همان استدلالی است که در اصطلاح عالمان اسلامی با عنوان «قاعده لطف» از آن یاد کرده اند.

در ادامه بحث این مساله مطرح شده که برخی وجود منکران نبوت را دلیلی بر ناتمام بودن این استدلال بیان کرده اند که انشاءالله در جلسه آینده مورد بررسی قرار می گیرد.

﴿.....﴾ اللهم صل علی محمد و آل محمد