**بســـــــم الله الرحمن الرحیم**

رسالة الانسان قبل الدنيا

الرسائل التوحيدية، ص: 164

و ظواهر الكتاب و السنة تدل على ما مرّ قال تعالى: أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِين‏ (اعراف/54)

**مراد از «اصل لغت» در بحث تفسیر معرفتی آیات قرآن و کلام اهل عصمت علیهم‌السلام**

* + ***بحث‌های پیش‌نیاز:***
1. معتقدیم که بحث تفسیر نصوص دینی، در عقائد و معارف مانند فقه مسیر خاصی سوای اسلوب استظهارات عرفی ندارد. همان اصالة الحقیقة و ... با اتکا به همان تبادر و اطراد و ... معیار قبول هر تفسیری است.
2. حقیقی بودن معنا ناشی از وضع است و لذا چنانچه در وضع تعدد را انکار کنیم یک معنای حقیقی بیشتر نخواهیم داشت (ما در اینجا به آن وضع پایه می‌گوییم[[1]](#footnote-1)) و اگر تعدد وضع را بپذیریم، ممکن است چند معنای حقیقی داشته باشیم.

در تعدد وضع ممکن است هیچ وضع سابقی بر معنایی لحاظ نگردد که از آن به وضع ارتجالی[[2]](#footnote-2) تعبیر می‌کنیم و ممکن است وضع دوم ناشی از استعمال سابقی در معنای حقیقی یا مجازی باشد که از ان تعبیر به نقل می‌کنیم.

در مشتقات این احتمالات شامل وضع مبدأ اشتقاق و وضع هیئت هردو می‌شود و شامل صیغه‌سازی نیز می‌شود.

توسعات انطباقات عرضی نیاز به وضع جدید ندارد.

ترقیات طولی در انطباقات مفهوم بر مصادیق نیز مصداق وضع برای مفهوم جدید نیست بلکه استعمال لفظ طبق وضع اول است.

1. نتیجه اینکه در بحث لغوی تفسیر نیز همه تحقیقات بایست در راستای ظهور معنای حقیقی باشد تا در فرض نبود قرینه بر اراده معنای غیرحقیقی مراد از نص روشن گردد. با این توضیح که معنای حقیقی جامع مصادیق عرضی و پایه توسعه طولی است.
* نتیجه‌گیری:

باتوجه به اینکه سابقاً گفته‌ شد که در ارجاع معانی مستعمله به معنای جامع ذوق، محکّم است و لذا معنای جامع ممکن است تعدد داشته باشد در تعیین مراد از جعل اصطلاح اصل در لغت، خروجی‌دهی همین نتیجه معیار ما خواهد بود.

* + ***رجوع به بحث سابق در «اصل»:***
* احتمالات قبل از تفسیر (ناظر به ریشه):
* اولین معنای موضوع‌له در طی زمان
* تمامی معانی موضوع‌له که با لحاظ معنای دیگر نبوده
* تمامی معانی موضوع‌له
* جامع‌ترین معنا بین معانی وارده در استعمالات عرب از الفاظ هم‌خانواده (بافرض انکار وقوع اشتراک)
* جامع‌ترین معناهای ممکن بین معانی وارده در استعمالات عرب از الفاظ هم‌خانواده (بافرض قبول وقوع اشتراک)
* احتمالات قبل از تفسیر (ناظر به واژه):
* تنها معنای حقیقی (بافرض انکار وقوع اشتراک)
* معانی مستقل موضوع‌له (بافرض قبول وقوع اشتراک)
* هر معنای حقیقی
* معهودترین معنا در زمان نزول بین توده‌های قبیله قریش
* معهودترین معنا در زمان نزول بین توده‌های قبایل عرب
* احتمالات همراه تفسیر (لابشرط نسبت به ریشه و یا واژه‌):
* عمیق‌ترین معنا در پیام محتمل در تفسیر آیه
* گسترده‌ترین معنا در پیام محتمل در تفسیر آیه
* مختار:

*جامع‌ترین معناهای ممکن بین معانی وارده در استعمالات عرب از الفاظ هم‌خانواده*

اصل لغوی، تفسیر، اصالة الحقیقة، استظهار، ظهور الفاظ، وضع، اشتراک لفظی

1. . چون بدون آن، هیچ لفظی از عدم به وجود نمی‌آید. [↑](#footnote-ref-1)
2. . روشن است که این اصطلاح و نیز اصطلاح نقل برگرفته از اصطلاحات مناطقه در باب الفاظ است لکن بین بحث ما با بحث ایشان انطباق کاملی وجود ندارد. ضمنا دقت شود که لفظ ارتجال با مصطلح وضع پایه هم مناسبت دارد اما جهت پرهیز از اختلاط آن را در خصوص فرض قبول تعدد وضع به‌کار برده‌ایم. [↑](#footnote-ref-2)