### اشاره

اصطلاحات مختلف علم دینی و اسلامی مطرح شد؛ در بحث از «اسلامی سازی علوم» دوازده اصطلاح مورد اشاره قرار گرفت.

#### نظریه‌های اسلامی سازی علوم بشری

#### 1 ـ نظریه تطبیق و عرضه علوم بر دین

این دیدگاه قائل به تطبیق و عدم مغایرت علوم با مبانی و معارف اسلامی است که به روش «شورای نگهبانی» معروف است، مراد از علم (در این نظریه) همان گفتمان موجود علوم با شاخص‌های متداول آن است. علم بشری به معنای عام (علوم مهندسی، انسانی، فلسفه و ...) از نگاه یک دین‌دار، باید بر دین عرضه شود و مطابقت و عدم مطابقت آن روشن گردد. بر اساس این نظریه، معارف دین، «شورای نگهبان» علوم و معارف بشری (از جمله علوم انسانی) است. این نظریه مبتنی است بر مجموعه‌ای از مفروضات:

#### مفروضات حوزه دین و معارف دین[[1]](#footnote-1):

1. مقصود از دین، کتاب و سنت و عقل در اصطلاح علم اصول فقه است نه تفسیر برخی از معاصرین مثل آیت‌الله جوادی آملی که بین عقل و دین به اتحاد و یگانگی باور دارند.

2. معتقدیم که زبان دین، زبان واقع‌نما است. دین بر دو نوع انشاء و اخبار است، اخباریّات دین، واقعاً اِخبار است. تعبیرات «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم» و «کلّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَیطْغی أَنْ رَآهُ اسْتَغْنی (علق/6)» و «فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّةِ یجْحِفُ [به رضا] به رضی الْخَاصَّةِ وَ إِنَّ سُخْطَ الْخَاصَّةِ یغْتَفَرُ مَعَ [رِضَا] رِضَی الْعَامَّة» و امثال آن گزاره‌های خبری واقع نماست. گرچه حدود دلالت هر کدام نیاز به دقت دارد. در مقابل گزاره‌های انشائی، اِخبار نیست اما مضامین اخباری التزامی و تضمنی دارد.

3. انتظار بشر از دین؛ در مورد محدوده انتظار بشر از دین، و اینکه آیا بحث درون دینی، ماقبل دینی و یا فرادینی است؟ سه نظریه است:

3.1. انتظار بشر از دین، بحث کاملاً درون دینی است،

3.2. انتظار بشر از دین بحث برون دینی و ماقبل دینی است،

3.3. بخش‌هایی از مباحث انتظار بشر از دین، فرا دینی است، ولی دامنه وسیع‌تر آن بحث دینی است.

**قلمرو دین**

به لحاظ صغروی درباره قلمرو دین سه نظریه موجود است:

1) دیدگاه حداکثری که معتقد است، دین همه امور زندگی بشری را شامل می‌شود.

2) دیدگاه حداقلی که بر این باور است که دین فقط در عبادات یا حداکثر به امور فردی می‌پردازد.

3) دیدگاه تفصیل و ملاحظه شرایط: دین با همه عناوین اولیه و ثانویه، جابجا (یک علم تا علم دیگر، موضوعاتی تا موضوعات دیگر) فرق می‌کند؛ بحث اجتهادی است و باید اجتهاد کرد و ما تابع شرایط و ادله هستیم.

**نظر استاد:** به نظر ما دین می‌تواند در همه مسائل و بخش‌های زندگی ورود نماید، اما از جزئیات نقشه دین، آگاهی نداریم، لذا تابع ادله هستیم. آیا دین فقط آخرت را ملحوظ داشته یا دنیا نیز ملحوظ داشته است؟ ارتباط دنیا و آخرت چگونه است؟ پنهان بودن ارتباط دنیا و آخرت و ...

4. اصل در دین مولویت است نه ارشادیت. همراهی با زمانه یا عقل از مستثنیات دین است، ولی اصل آن است که کتاب و سنت با عنایت الهی مورد توجه قرار گرفته است.

5. دین مشتمل بر دو نوع اِخبار است:

5.1. اِخبارات مصرّح به نحو مدلول دلالت لفظی (مطابقی، تضمنی و التزامی)، که از یک سنت اجتماعی، بشری و ... خبر می‌دهد.

5.2. اخبار پنهان که در تجویزیات و توصیفیات مستتر است (مدلول‌های عقلی تجویزیات و توصیفیات). این نوع مدلول گیری انواع مختلف دارد که «نظام سازی» بر اساس آنچه شهید صدر مطرح نموده است، یکی از آن‌ها است که مجموعه گزاره‌های توصیفی یک موضوع کلان مثل خانواده، در یک مجموعه گردآوری می‌شود و از آن «نظام» استنباط می‌شود. قواعد استنتاج و روایات وارده را قبلاً بیان کردیم.

بحث بعد: مفروضات حوزه علوم بشری.

1. . این مفروضات در مباحث فلسفه دین مطرح می‌شود. [↑](#footnote-ref-1)