# دیدگاه علامه در مورد رجوع به اخبار

پرواضح است که مسلک علّامه، رجوع به اخبار مفصِّله و مبینه آیات است. بنا بر سیره عملی علّامه در المیزان، اصل رجوع به روایات و اینکه مجاری اصلی آن اهل‌بیت هستند، ثابت است.

1. مرحوم علامه در احکام و مسائل فقهیه، صرفاً قائل به حجیت خبر واحد هستند و در معارف توصیفیه غیر فقهیه، خبر واحد ثقه بماهو خبر ثقة حجت نیست. البته این محدود بودن حجیت خبر واحد، یک مسلک اصولی است.

## نظر علامه در اعتبار خبر واحد

مرحوم علامه در اعتبار خبر واحد، قائل به‌تفصیل بین مباحث فقهیه و معارف توصیفیه هستند. بنا بر نظر ایشان، در مباحث فقهیه، وثوق مخبری و در معارف توصیفیه غیر فقهیه، وثوق خبری معتبر است.

### ملاحظه

باید توجه داشت که حجیت خبر واحد، صرفاً در احکام و مسائل فقهیه نیست؛ و با این شرط که وثوق مخبری –ثقه بودن راوی- و یا وثوق خبری -قابل‌اعتماد بودن محتوای روایت و نبودن شاهدی برخلاف آن- داشته باشد، علاوه بر مباحث فقهیه در معارف توصیفیه نیز حجت است؛ و تفاوتی بین مباحث فقهیه و معارف توصیفیه غیر فقهیه، در اعتبار خبر واحد نیست.

1. دیدگاه مرحوم علامه، در رابطه با اخبار ذیل آیات که تفسیر و یا بیان شأن نزول آن است، عدم اعتبار خبر در آن فضا است. دلیل مرحوم علامه، کثرت روایات ضعیفه و مجعوله در این باب است؛ و این خود، قرینه عامّه بر عدم جواز اعتماد به اخبار است.

### ملاحظه

با توجه به تاریخ ضعیف حدیث عامه –تعطیل و جعل حدیث-، دیدگاه علامه، بیشتر ناظر به آن است؛ و این مبنا در احادیث امامیه صحیح نیست؛ زیرا سیر تاریخی حدیثی امامیه، قابل ‌اعتماد است و اخبار امامیه، مورد این‌ چنین تحریفاتی قرار نگرفته است.

البته این به معنای اعتبار تمام روایات خاصه -امامیه- نیست.

1. در مورد بطون قرآن، مرحوم علامه نظراتی دارند که البته ملاحظاتی نیز وارد است.
2. بحث سیاق در آیات است.
3. دیدگاه علامه، در مورد اعتماد به قرائن عقلی، به‌عنوان قرینه لبّی است؛ که اجمالاً تفاوتی با نظام اصولی دارد.

## چند نکته

1. هنر علامه، ضمّ آیات به یکدیگر و استکشاف معانی است؛ لکن در منهج تفسیری ایشان، ملاحظاتی است؛ و اینکه نظام اصولی شیعه ظرفیت‌هایی فراتر ازآنچه در المیزان بیان‌شده، دارد.
2. دیدگاه علامه در مورد مطلقات و عمومات قرآن، این است که آیات عامه و مطلقه، درصدد بیان نیستند و البته دیدگاهی در مقابل این نظر هست که آیات عامه و مطلقه، درصدد بیان هستند و قضایای مهمله نیستند.
3. علاوه بر اینکه آیات الأحکام، محدود به آنچه نزدیک به 500 مورد شمرده‌اند، نیست؛ مدلولات فقهیه همین موارد هم وسیع‌تر از آنچه بیان‌ شده است، می‌باشد.