# بررسی روش تفسیری علامه طباطبائی در المیزان

## توجه به آیات مرتبط

برای کشف مراد جدی و استعمالی یک آیه باید به آیات مرتبط دیگر نیز توجه داشت.

### ملاحظات

#### الف: لزوم رجوع به آیات مرتبط

لزوم رجوع به آیات مرتبط برای کشف مراد یک آیه، مطابق با قواعدی است که در اصول فقه تبیین شده است. برخی قواعد عقلائی و اصولی ناظر به این است که برای شناخت مراد متکلّم باید به قرائن و کلمات دیگر متکلّم هم توجه کرد.

#### ب: مراجعه به اخبار و روایات

در کشف مراد جدی، مراجعه به اخبار و روایات - با لحاظ شروط حجیت- یک امر ضروری است. اساساً فهم اراده جدی بدون توجه به اخبار ممکن نیست.

## نوع تکلم (متعارف و غیرمتعارف)

مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر[[1]](#footnote-1) آیه 7 سوره آل‌عمران[[2]](#footnote-2) قائل به این شده‌اند که محکم و متشابه هیچ‌کدام به معنای عام لحاظ نشده بلکه قسیم یکدیگرند و لحن آیات با لحن کلام متکلمین متعارف، متفاوت است. کلام متکلمین در یک فضای متعارف صادر شده و در همین فضا، کلمات معنا پیدا می‌کند و برای فهم معنا در این مقام به قواعد مستکشفه غیر مجعوله نیاز است. علم اصول در این مقام حاکم است.

بنا بر آنچه مرحوم علامه فرموده‌اند نوع تکلّم خداوند در بخش معظمی از آیات قرآن غیر از تکلم متعارف است. خداوند در این آیات درصدد بیان معارف عالیه مانند برزخ و قیامت است که دور از حوزه فکر و ادراک بشر است و این نوع از تکلم متفاوت از تکلم متعارف و حتی آیات فقهیه هست. با این سخن علامه تأکید بر این دارند که دو نوع کلام داریم.

در این فرض، الفاظ برای روح معانی وضع‌شده‌اند لکن به دلیل انس بشر به عالم طبیعت و حس الفاظ حمل بر مصادیق حسی و طبیعی می‌شوند که گمان می‌شود معنای آن است.

مانند لفظ «میزان» که حقیقتاً به معنای «توزین» است لکن به خاطر انس بشر با مصداقی از آنچه که وسیله توزین است، میزان را بدان معنا لحاظ می‌کند.

## بررسی نظر علامه

1. قول علامه که معانی توصیفیّه الهی، عالیه هستند و اندیشه و ادراک بشری محدود است، قابل‌پذیرش است اما این سخن مستلزم آن نیست که از دایره مجمل و مبین اصولی خارج شود.

گاهی مضمون الفاظ برای امور حسی و طبیعی است و گاهی برای مفاهیم عالیه و امور و عوالم غیبیّه، لکن این بدان معنی نیست که دو نوع کلام است بلکه یک نوع کلام است و درجاتی دارد و تفاوت تشکیکی است.

## نتیجه بحث

بنابراین بااینکه اجمالاً تفاوت این دو نوع کلام مسلّم است ولی مرزی بین آن دو نیست و قواعد اصولی در هر دو مجال حاکم است.

1. **- سید محمدحسین طباطبائی؛ الميزان في تفسير القرآن، ج‏3، ص 19** [↑](#footnote-ref-1)
2. **- «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهات» (آل‌عمران / 7).** [↑](#footnote-ref-2)