سرفصل‌هاي گزارش بحث اختيار ـ موشَّح

13 بهمن 1396

عناوين ذيل از نتايج پژوهش‌هاي انجام گرفته در مراحل قبل استخراج شده است كه به نظر مي‌رسد مي‌تواند در ده الي بيست دقيقه همه آن‌ها را به صورت اجمالي طرح نمود. هدف اين است كه توصيف كنيم تعريف اختيار نزد فلاسفه مسلمان و فلاسفه غيرمسلمان قادر به نفي جبر نيست. در نهايت نظريه فرهنگستان مي‌تواند اختيار را به شكلي تعريف نمايد كه به جبر منتهي نگردد.

فهرست اجمالي

1. تعريف اختيار
2. ادله نفي اختيار
3. ادله اثبات اختيار
4. رشته‌هاي علمي منابع اسلامي اختيار
5. جبر در نگاه دانشمندان غربي
6. رشته‌هاي دانشمندان جبرگرا
7. اختيار در نظام ولايت
	1. تعريف اختيار به تعلق به ولايت؛ طلب تصرّف
	2. نسبت كيفيت و اختيار
	3. تنافي اختيار و عليت
	4. تنافي اختيار با اصالت ذات و كيفيت
	5. تبعيت علم و آگاهي از اختيار
	6. نياز تكامل و رشد به اختيار
	7. تفاوت اختيار با انتخاب

فهرست تفصيلي

1. تعريف اختيار
	1. تعريف نظري
		1. امكان در مقابل ضرورت
	2. تعاريف عملي
		1. انتخاب و طلب خير
		2. در مقابل اجبار
		3. در مقابل اكراه بيروني؛ امر و نهي موالي و صاحبان قدرت
		4. در مقابل اكراه دروني؛ اميال و خواهش‌هاي نفساني
2. ادله نفي اختيار
	1. رابطه عليّت؛ امكان و فقر ذاتي معلول نسبت به علّت خود
	2. علم ازلي خداوند بر افعال بندگان
	3. عدم علم تفصيلي فرد به افعال خود
	4. ادله نقلي بر نسبت دادن افعال بندگان به خدا
	5. روايات طينت و كيفيّت خلقت بشر
	6. قضا و قدر
	7. علل و مبادي غيراختياري در فعل
3. ادله اثبات اختيار
	1. ثواب و عقاب
	2. امر و نهي
	3. پشيماني بر فعل
	4. احساس لذّت
	5. شرم از اعمال زشت
	6. احساس فرق بين حركات ارتعاشي و ارادي
	7. درك وجداني
	8. تفاوت معلول بودن قوّه اختيار با اختيار در عمل به اراده
	9. مستثني بودن سلطنت فرد بر افعال خود از رابطه عليّت
4. رشته‌هاي علمي منابع اسلامي اختيار
	1. فلسفه (18 مورد)
	2. اصول فقه (39 مورد)
	3. تفسير قرآن (11 مورد)
	4. كلام و اعتقادات (27 مورد)
5. جبر در نگاه دانشمندان غربي
	1. جبرگرايي سببي يا وابسته به قانون يا عِلّي؛ رويدادهاي آينده از طريق ترکيب رويدادهاي گذشته و حال با قوانين طبيعت مستلزم و بايسته مي‌شود
	2. جبرگرايي جزمي يا علمي؛ تمامي رويدادها داراي علت و اثر مي‌باشند و ترکيب دقيقي از رويدادها در يک زمان خاص باعث توليد يک نتيجه خاص مي‌شود
	3. جبرگرايي منطقي؛ همه قضايا خواه مربوط به گذشته باشند يا حال يا آينده هم غلط و هم درست هستند
	4. جبرگرايي محيطي؛ محيط طبيعي بيشتر از محيط اجتماعي تعيين کننده فرهنگ مي‌باشد
	5. جبرگرايي زيستي؛ تمامي رفتارها، عقايد و تمايلات از طريق ژنتيک فرد تعيين و ثابت شده‌است
	6. جبرگرايي فرهنگي
	7. جبرگرايي روانشناختي
	8. جبرگرايي زيستي – محيطي
	9. جبرگرايي الهي؛ خدايي وجود دارد که تمامي آنچه انسان انجام مي‌دهد را تعيين مي‌کند
	10. جبرگرايي تاريخي؛ جريان ِ تاريخ، بدون توجه به تلاشها و فعاليت ِ افراد، مسير خود را طي مي کندده است
	11. دترمينيسم فلسفي
		1. دترمينيسم اتميستي فعّال
			1. دترمينيسم مکانيکي؛ همه انواع حرکت ها را در حرکت مکانيکي خلاصه مي کند
		2. دترمينيسم ايدئاليستي ـ عيني
		3. دترمينيسم رياضي
		4. دترمينيسم ماترياليستي
		5. دترمينيسم ديالکتيکي؛ اصول اساسي دترمينيسم مکانيکي در عرصه هاي طبيعت، جامعه و تفکر
		6. دترمينيسم تکنولوژيک؛ ابزار به عنوان يکي از علل تعيّن يافتن انسان
	12. جبرگرايي متقابل
6. رشته‌هاي دانشمندان جبرگرا
	1. فيلسوفان
	2. رياضيدانان
	3. جغرافيدانان
	4. پزشكان
	5. روانشناسان
	6. فيزيكدانان
7. اختيار در نظام ولايت
	1. تعريف اختيار به تعلق به ولايت؛ طلب تصرّف
		1. قدرت بر طلب؛ نازل‌ترين تعريف براي اختيار
		2. تعريف اختيار به طلب ولايت و نيابت؛ طلب نيابت ملكوتي يا طلب نيابت حيواني
		3. تعريف اختيار به طلب تصرّف در ساير موجودات
		4. امكان تصرّف قدرت‌الطلب در عينيّات؛ به واسطه امداد شدن
		5. اختيار به معناي قدرت بر جعل و خلق
		6. تعريف شدن جبر در ذيل اختيار، در تعريف اختيار به طلب نيابت و خلافت
	2. نسبت كيفيت و اختيار
		1. تعريف اختيار به نقيض كيفيت؛ سلب كيفيت‌هاي متعدّد
		2. تعريف اختيار به محصول كيفيت؛ اصل گرفتن كيفيت در اختيار
		3. تعريف اختيار به منشأ كيفيت؛ محصول بودن كيفيت براي اختيار
		4. تعريف شخص مختار به اختيار به علاوه كيفيت
		5. نظريه مختار: اختيار به عنوان اساس پيدايش نسبت‌ها و تناسبات عيني
	3. تنافي اختيار و عليت
		1. منافات اختيار با عليت تجريدي
			1. ناسازگاري عليّت تجريدي با علم، تغيير و تغاير
			2. ناسازگاري عليّت انتزاعي با مسأله تغيير و تدريج
			3. تناقض اختيار و عليّت در صورت مطلق و تجريدي تعريف كردن آن‌ها
			4. ناسازگاري عليّت تجريدي با تمامي تعاريف اختيار
			5. عدم امكان تعريف حركت در صورت تجريدي دانستن عليّت
			6. ناسازگاري ذاتي اختيار با عليّت و جريان نسبت و تناسب
			7. متناقض بودن عليّت و اختيار با يكديگر
			8. عدم امكان تفسير عليّت در صورت قائل شدن به اختيار
			9. عدم امكان تعريف اختيار تحت عليّت، به دليل منتهي شدن تمام افعال به واجب تعالي
		2. عدم منافات اختيار با عليت غيرتجريدي
			1. عدم منافات اختيار به معناي طلب ولايت با عليّت
			2. ضرورت وجود رابطه عليّت به معنايي غيرتجريدي و غيرانتزاعي
			3. سازگار بودن عليّت و اصالت كيفيت (اصالت وجود و ماهيت) با جبر ساكن
			4. تعريف شدن عليّت و چرايي به نسبت اختيارات با يكديگر، در تعريف اختيار به طلب نيابت
			5. معلّل بودن فاعليت به معناي منتهي شدن خصوصيّت به ذات
	4. تنافي اختيار با اصالت ذات و كيفيت
		1. بروز هرج و مرج و بي‌قانوني در صورت نقيض بودن اختيار با كيفيت
		2. صحيح بودن احتمال محصول بودن كيفيت براي اختيار؛ اختيار موجود كيفيت
		3. عدم امكان تعريف اختيار بر مبناي اصالت ماهيت؛ به دليل اصل بودن كيفيت در آن
		4. سازگار بودن عليّت و اصالت كيفيت (اصالت وجود و ماهيت) با جبر ساكن
		5. معلّل بودن فاعليت به معناي منتهي شدن خصوصيّت به ذات
		6. عدم امكان تعريف اختيار بر مبناي اصالت وجود، به دليل نفي هر گونه دوئيّت
		7. عدم امكان تعريف اختيار بر مبناي تركيبي اصالت ماهيت و اصالت وجود
		8. اعتراف آخوند خراساني بر ناسازگاري مباني فلسفي موجود با اختيار
		9. ناتواني اصالت ماهيت و وجود در تعريف جبر در حركت
		10. عدم امكان جمع منطقي ميان اصالت ماهيت و اصالت وجود با اختيار
		11. تلاش فلاسفه مسلمان براي جمع عرفي ميان اختيار و مبناي فلسفي خود، به دليل پذيرش تعبّدي اختيار
		12. ناتواني فلاسفه و متكلمين از پاسخ دادن به شبهه جبرآور بودن علم خداوند نسبت به اعمال اختياري بشر
		13. صحّت استناد به وجداني بودن اختيار، به عنوان دليل ذكر شده از سوي متكلمين در اثبات اختيار
		14. اصل بودن حكمت عملي نسبت به حكمت نظري؛ در اثبات وجداني اختيار
		15. حكومت حكمت عملي بر حكمت نظري، به دليل صحّت عقاب افعال نظري؛ مانند: مطالعه كتب ضلال
		16. مربوط بودن اختيار به حكمت عملي و ناسازگار بودن آن با حكمت نظري
		17. مربوط بودن اختيار به حكمت عملي؛ به دليل هم‌سنخ نبودن آن با ضرورت و امتناع منطقي
		18. تبعيّت ضرورت و امتناع از اختيار و عدم تبعيّت اختيار از ضرورت و امتناع
	5. تبعيت علم و آگاهي از اختيار
		1. نياز حصول تدريجي علم به اختيار
		2. تحقق اختيار همراه با علم اجمالي و متأخر بودن تبيين علم اجمالي نسبت به اختيار
		3. تبعيّت آگاهي از اختيار
		4. از شئون يكديگر بودن علم و اختيار و عدم انفكاك آن دو از هم
		5. بازگشت تمامي مفاهيم و نسبت‌ها به اختيار، بر مبناي تعريف اختيار به طلب نيابت و خلافت
		6. امكان رشد تمامي علوم و زياده و نقصان، به دليل حضور و تأثير جهت اختيار در آن‌ها
	6. نياز تكامل و رشد به اختيار
		1. نياز به پيامبر در ابلاغ و سرپرستي؛ در صورت وجود اختيار
		2. ضرورت وجود اختيار براي تحقق پرستش
		3. ضرورت اعطاي اختيار به مخلوق، در صورت خلق او به عنوان خليفه
		4. ادراك وجداني عدل و ظلم؛ دليل بر اختيار
		5. وجود ابتهاج و اضطراب؛ دليل بر اختيار
		6. محال بودن تغيير در وضعيّت جبر محض و تفويض محض
		7. ضرورت پيدايش فاعل‌هاي مختار براي اشتداد پرستش خداوند در قالب نظام
		8. محال بودن تغيير در وضعيّت جبر مطلق
		9. تعريف قرب الي الله به توسعه اختيار از طريق شكر منعم
		10. محال بودن تحقق حركت در صورت عدم وجود اختيار
		11. توسعه اختيار و افزايش آزادي و تقرّب، از طريق بهينه شرايط با اختيار نمودن جهت الهي
		12. قدرت انسان بر تغيير حالات و حساسيت‌هاي خود، به دليل ذاتي نبودن آن‌ها و تبعيّت از اراده و اختيار
		13. تعريف نور به اختيار؛ به عنوان هماهنگ‌كننده تعلّقات روحي
		14. اصل بودن اختيار در پيدايش قدرت و تحقّق كيفيّت
	7. تفاوت اختيار با انتخاب
		1. اختيار به معناي انتخاب جهت؛ پيش از تحقق آگاهي
		2. انتخاب به معناي سنجش دو راه موجود با يكديگر؛ پس از تحقق آگاهي
		3. محل نزاع نبودن «انتخاب» بين ماديون و الهيون؛ در دعواي جبر و اختيار
		4. متوجّه بودن نزاع جبر و اختيار به ريشه تحقق انتخاب؛ يعني منشأ داعي و طلب
		5. تفاوت انتخاب به معناي بهينه‌گزيني با اختيار به معناي حاكميّت بر جهت
		6. اختيار به معناي حاكميّت بر قانون و تفاوت اساسي آن با انتخاب
		7. انتخاب به معناي گزينش و شباهت آن به فعاليت نرم‌افزاري رايانه
		8. اصل بودن اختيار نسبت به انتخاب
		9. تفاوت اختيار با انتخاب و گزينش
		10. جريان انتخاب در لوازم ذات، در مقابل جريان داشتن اختيار فراتر از ذات و ذاتي