اشاره

معقول بودن عرضه علم بر دین و استنتاج مطالب جدید، نیازمند پذیرش مبانی خاص در دین شناسی است. تعدادی از این مبانی بیان شد.

#### انواع گزاره­های مستخرج از نقل:

نکته دیگر که نیاز به دقت دارد، آن است که قضایا و گزاره های توصیفی مستخرج از دین دو نوع است:

**1ـ مصرّح؛** این نوع گزاره‌ها در باب‌های مختلف (متون آیات وروایت) وارد شده است.

**2ـ مستکشف؛** این نوع گزاره‌ها در متون دینی تصریح نشده، بلکه از گزاره‌های تجویزی کشف می‌شود.

می‌توان گزاره‌های منتسب به دین را تعمیم داد به هر دو نوع گزاره (مصرح و مستکشف).

#### استکشاف گزاره دینی مبتنی بر ملاک:

استکشاف گزاره‌های غیر مصرح، مبتنی بر این نظریه است که احکام تابع ملاکات واقعیه باشد. تابع ملاک واقعی بودن حکم، خود یک حکم عقلی است(ظهور عقلی) اما اینکه ملاک در متعلق باشد، ظهور نقلی است؛ ممکن است که حکمی فی الواقع ملاک نداشته باشد، بلکه مصلحت در سلوک یا جعل حکم باشد.

### انواع ملاک احکام:

1. ملاک در جعل حکم باشد؛

2. ملاک در سلوک و اطاعت مکلف باشد(از قبیل اوامر امتحانی)؛

3. ملاک در ذات متعلق حکم باشد.

این بحث نیاز به ادله نقلی دارد. اصل آن است که احکام بر اساس ملاک در مقام جعل انشاء نشود، بلکه اصل آن است که مصلحت و مفسده در ذات عمل باشد. در این بخش عقل انسان از درک مصلحت و مفسده عاجز است بلکه مصلحت باید با نقل ثابت شود.

#### انواع ملاک نقلی

1)مصلحت در ذات عمل 2) مصلحت در متعلق حکم باشد.

 اصل در اوامر و نواهی مولا آن است که مصلحت و مفسده در متعلق باشد. این استظهار ممکن است با ادله نقلی (آیات و روایات) ثابت شود. مولویت مولا تابع واقعیات است، اصل آن است که احکام مولا، مولوی باشد نه ارشادی.

#### کشف ملاک در متعلق:

کشف ملاکات در متعلق حکم، انحاء و انوع دارد:

1ـ ملاک گاهی ظنی و گاهی قطعی است؛

2ـ ملاکات ظنی، گاهی با مقدمات به حجیت می‌رسد و گاهی چنین نیست؛

لذا ملاکات طیف دارد، در بسیاری از موارد انسان به اطمینان نمی‌رسد که بتواند به شارع نسبت دهد. عبور از توصیف شرعی به حکم روان شناسی، دشوار، بلکه نیازمند حجیت است.

ایصال از گزاره توصیفی به تجویزی یا توصیفی دیگر؛ و یا از تجویزی به توصیفی، ممکن اما دشوار است. عبور از گزاره های تجویزی و توصیفی به گزاره های ناظر به علوم بشری نیز همینگونه است.

گزاره های مستکشف از دین دو دسته کلی است:

الف. گاهی در قالب یک گزاره ، کشف توصیفی از یک گزاره دینی دارد؛

ب. گاه مربوط به نظام سازی می‌شود. مثلاً دو آیه یا چند آیه کنار هم گذاشته می‌شود و از مجموع آیات و روایات نتیجه گرفته می‌شود.