موضوع: بررسی نظریه مسیر پیامبری

فراگیری و عمومیت بعثت

گفته شد مقتضای برهان عقلی در ضرورت نبوت این است که خدای متعال برای اینکه خلاء معرفتی انسان ها را در زمینه بایدها و نبایدهای اعتقادی، اخلاقی و رفتاری جبران کند، (خلاء هایی که عقل قادر به جبران آنها نیست)، طریق نبوت را برگزیده است، یعنی افراد شاخصی که صلاحیت این ماموریت را داشته، گزینش کرده تا رسالت پیامبری را ایفا کنند. مقتضای این قاعده عقلی عمومیت است اما دو نکته در آن مورد توجه است: اول اینکه این قاعده منافاتاتی با این ندارد که پیام های الهی گاه به صورت مستقیم از سوی پیامبر الهی بیان شود و گاه از طرف پیک ها و نماینده های ایشان ابلاغ شود. دوم اینکه سنت الهی اینگونه نبوده که همه پیام های الهی به صورت دفعی بیان شود، بلکه این پیام ها بر اساس شرایط و عوامل مختلف به صورت تدریجی بیان می شده است. بنابراین این تصور که اگر نبوت لطف است و پیامبر از سوی خداوند برگزیده شده است باید پیام ها از طرف وی به صورت مستقیم و دفعی صورت می گرفت، نادرست است. این مانند لطف تکوینی الهی است به این معنا که مقتضای خالقیت الهی این است که به هر موجودی که آفریده، هر آنچه مربوط به زیست او بوده در اختیار او قرار داده است: «و ما من دابه الا علی الله رزقها». کسی این امر را بر خداوند واجب نکرده است، بلکه این امر مقتضای صفات کمالیه الهی است و خود بر خویش قرار داده است: «کتب ربکم علی نفسه الرحمه». حال این مساله به این معنا نیست که اسباب و عوامل رزق در کار نباشد، بلکه برخورداری از رزق به خاطر شرایط و عوامل و اسباب، متفاوت خواهد بود؛ گاه کم و گاه زیاد و گاه آسان و گاه با دشواری و گاه سریع و گاه زمان بر است. مثال دیگر اینکه نور و گرمای خورشید عامل موثر در رشد و تکامل موجودات زنده است اما اینگونه نیست که شرایط برای همه یکسان باشد و اگر این یکسانی نبود تبعیض صورت گرفته است.

نقش عوامل تخریب کننده

نکته دیگری که در روشن شدن مساله کمک می کند این است که در حوزه ربوبیت تشریعی الهی که مربوط به حوزه تشریع است عنصر اختیار و نقش انسان تعیین کننده و موثر است و عوامل اهریمنی و شیطانی ضد تعالیم و برنامه های ارزشی بیکار نمی نشینند و دخالت می کنند. چه بسا خود انسان در اثر غفلت و کم دقتی دچار انحراف شود یا اسباب و عوامل شیطانی او را به انحراف سوق دهد. یا شیطان در انحراف و فضای جامعه تاثیر گذاشته باشد. قرآن کریم می فرماید: «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ في‏ أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَكيم‏»[[1]](#footnote-1): و پيش از تو هيچ رسول و پيامبرى را نفرستاديم مگر آنكه هرگاه آرزو مى‏كرد [ اهداف پاك و سعادت‏بخش خود را براى نجات مردم از كفر و شرك پياده كند ] شيطان [ براى بازداشتن مردم از پذيرش حق ] در برابر آرزويش شبهه و وسوسه مى‏انداخت ، ولى خدا آنچه را شيطان [ از وسوسه‏ها و شبهه‏ها مى‏اندازد ] مى‏زدايد و محو مى‏كند ، سپس آياتش را استوار مى‏سازد ؛ و خدا دانا و حكيم است‏.

اکنون با توجه به این عوامل اگر در مطالعات تاریخی به جامعه ای برسیم که آثار نبوت را در آن مشاهده نکنیم، بلکه مظاهر شرک دیده شود، این مساله ناقض اصل عمومیت نبوت نخواهد بود، زیرا همان طور که بیان شد ممکن است شرایط لازم برای این امر در این زمان برای این جامعه فراهم نبوده است. پس حاصل سخن این شد که اصل ضرورت نبوت و پیامبری، اصلی قطعی و عقلی است و عمومیت دارد اما شیوه های ابلاغ پیام های الهی گاه به به صورت مستقیم و گاه غیر مستقیم و نیز بیان این پیام ها به صورت تدریجی خواهد بود و این امر می تواند مساله را متفاوت و گوناگون کند.

تفسیر نویسنده کتاب مسیر پیامبر از نبوت

نویسنده کتاب مسیر پیامبری گفته است ما بحث نبوت را به گونه ای دیگر تفسیر می کنیم. وی می گوید: نگارنده معتقد است پیامبر برگزیده و فرستاده خدا نیست، بلکه انسانی در جستجوی خدا است که مسیر تا خدای خود را، خویشتن پیموده است. بر اساس این دیدگاه به این سوال که چرا در همه زمان ها و مکان ها پیامبر فرستاده نشده است می توان پاسخی واقع بینانه داد. هر جا و هر زمانی که انسانی مجموعه شرایط را برای دعوی پیامبری و تاسیس یک دین و آیین داشته است، دعوی پیامبری نموده است و دینی را بنیان نهاده است. بر اساس دیدگاه نگارنده نمی توان پرسید که چرا خداوند برای همگان پیامبر نفرستاده است. پیمودن مسیر پیامبر و بنیان نهادن ادیان، کاری بشری است. در بررسی ادیان در دوره ها و نقاط مختلف جهان می بینیم که دین همواره وجود داشته است اما تعبیر پیامبری و دریافت وحی از روح القدس در همه جا مطرح نبوده است. این نیز خود به نوعی موید دیدگاه نگارنده است، به این معنا که در همه جا و زمان ها انسان هایی مسیر تاثیر ادیان و ترویج باورهایی را به شکل متفاوت پیموده اند.[[2]](#footnote-2)

نقد و ارزیابی

وی گفته است چون پیامبری گزینش انسان است نه خداوند، در برخی مناطق نبوت را می بینیم و در برخی جاها نمی بینیم. خداوند گزینش گر پیامبران نبوده است تا سوال شود، چرا برای جامعه ای پیامبر فرستاده شده و چرا برای جامعه دیگر فرستاده نشده است. این بدان خاطر بوده که به خاطر نبود شرایط در جامعه، آن فرد صالح ادعای نبوت نکرده است. نقد و بررسی این دیدگاه را انشاءالله در گفتار بعد بیان می کنیم.

﴿.....﴾ اللهم صل علی محمد و آل محمد

1. سوره حج، آیه 52 [↑](#footnote-ref-1)
2. مسیر پیامبری، ص 105 [↑](#footnote-ref-2)