
ازارارطوّا"ا

نأله


جاب اول

# عقّل <br> در حكمت مشاء 

از ارسطو تا ابنسينا
 بيايان رسيد


تأليف

علىمراد داودى

جاپ اول

طهران، آذر ماه

## Qad ${ }^{\text {and }}$



 كرفت و اين الغت در ممـرّ ادوار همجخنان استوار ماند . باتوجه به اينكه از ازحكما
 در ساير هطالبكمابيش بدينمطلب مر نبط نديده باشد بايدكفت كه تبعيتّت ازارسطو

 حكهت و دفاتر معرفت بوده است .






بنكارد ثاآراء بيشينيان ارسطورا در بارء نفس و اشرف قواي آن آن ، بینى عقل، باز ;مايد و شرحى درذكر آراء خود ارسططو دراين باره باتو جه بههممينكتاب و الستفاده از ساير آثار او بياورد و دير آراء مشائين را بعد از ازسشطو در بانئ نفس و عفل

مشهود سازد .
جون اين هק̄-دهه برداختده شدبه نظردسيد كهتناسب آنباكتابارسطو ازلنحاط



 ;ا ابنسيناه كذاثت .
اين كتاب نقانصى بسياردار: كهجزئى ازآن را برا برخى از استادان كان كهفرصت





 دست نيايد لااقل اين فوائد فوت نشود و يركسره ازميان نرود



 جائز نديدنه . آقاكدكتراحمدفر يد درصحت بیضى از الصطالاحات آنترديدكردند؛
 متداول درعرف ءا"م بدكار رفته است بدسبب معنى هخدودى كه اين دولفظ در آثار
 در مقايسهُ منطق و روانشُناسى در نظرارسطو آهده است مردود شهردند و تأكيـى راكه درباره زيست شناسى ارسطو وتأيّير آن درجهت سير آراء فلسفى او شد، است
 نصر درجفهرستى از تمام كتب ; آثارى راكه در بارةٌ نغس و عقل در فلسفءء مشٌّائين تاكنوز تأليف شده است ، اكرجه دراين تألِف از آنها اقتباس هطالب زشده بأشه ،

لازم شُهردند .
 باشُد، منظوركتاب »أزسطوه تأليف الئونروبن است، ومنظور از » تأليف و.د.ران يعنى ترجمهُ فرانسوى اين كتاب است ، و منظور از »هاملن، كتاب "هيئت تألِيفى آراء ارسطو" ;أليف اكتاو هاملن ، و منظور از »نوينس"كتاب »"تحول روانشناسى ارسطوه زأليف ف . نوينس ، و منظور از »دوكورته كتاب »نظريةٌ عقل




آمده است .
;
موجبات انتشار اين كتاب را فراهم آوردد اند سياس كزاراست .

طهران ، نوزدهم آذرماه هزاوسيصدوحهلنه هجرى
علمىمواد داودى

بخش اول شرح آراء ارسطو راجع به نفس و عقل

## فصلولو

## مو ضوع و مر تبهورووش رو انشناسى ارسطو ئى

ا-مموضوعروانشناسىدرنظر ارسطو

بحثى , اكه درفلسفهُ ارسطو راجع بهذنس و قواى آن بهعمل آمدهاست نبا يل با


 ارتباطمى جويد. ازطرف ديِغر، جونبين نفسوحياتقائل به نغاير نيست، نورانشناسى




 شامل هی شُود.

1 - همجنبن براى تحصيل رأيى درباب تجردو بقاى آن.

## ץ- ץ-رتبهروان شناسى ارسطوبى













يـكىازاجزاعهعلوططبيعى مى كردد. '

جنانَكه خود ارسطو د. موارد متعدد از آثار خود تصريح كرده استمباحب

 طبيعياتاست."
 خود بيان خواهد شد در اينجا نيز، برحسب تناسب موضوع، اشاره بدين هطلب كنيم




كه بهعقيدةٔارسطو دز بين اعمالو احوال نغس عمل قوء عفلِه داراى جنبهُ مادىنيست، وآثار اينعقيلهكه در :عضى ازفقرات كتاب اول از رساللأ نفس ارسطو به ترديد بدان


 خود نغس استتمييز میدهد و آنعهل تعغل استكه، بلسبب اينـكه انتساب و ارتباط بههيتجكو نه آلت بادنى ندارد، غير مادیاست"
 از فواى آن بدانيم و ازاين حيث آنرا جزء علوم طبيعى بـُيريم تمام اقسامحـكمت مهحصور بهعلم طبيعتمیشود. حیه، خون محسوس باحسومهعول باعقل متضايف است و
 آنها عغل استموضوع علم طبيعت باشد، زاجار هعقولات نيز مانند هخسوساتدرهمين





 وسكون و تغين است، دانست بجحث راجـع بدان جزءساير مباحث علمالنفس، كه مر بوط بهعلم طبيعى بود، واقع نمی،شود، و خارج از إن علم و بر تراز آن جایى مى كيرد .


 r

اجزاء نفس، ـيعنى صورى ازآن كهجزدرماده ظاهر نمىشود، و ازاين لحاظمثُفوطوست




 جزء هجردات ، يغنى موضوع خاص علم الهى ، میشود ، وليكن مادام كـه با زغس




 از آن لحاظ كه ععل را هطالعه مى كند مانتد علم زنجوم است، يعنى همان نسبتى كه در

 طبیهت وفلسغهُ اولى است .

「 - روش ارسظو د. روان شناسى
طرحكلى ارسطو در iحقيق حال نغس جنا نـكه خود او مى گورين این است كـه

Y乡 أ
r ـ د جوع شود به دو كورت ذصل
IYF Y





 اين روث درموردكشف ماهيت زنسى برهان نيست، چچه، برهان را تنها در باره صفات


 مى توان دريافت كــه روثى استدلال در كشف حقيقت نفس بايى منطبق برروث فلسفهع


 استدلال ماجنبهٔ جدلى وميانتهى خودرا ازدست هىدهل و توجه بـواقعيت امرمى.يابد،



- 1

10ات ا Y
ف


- ه ما بعد الطبيهג

צ -
(1人イ (داس)
" - V تريكو حاشيهُ ب ص Y تر جمه فارسى كتاب نفس
IN

 شناخت خود جوهر نزديك تر مى شیويم '

















 r - در بارة نفس

Introspection - $\varphi$


مشهودباشل‘ معارضاتى' به ميان هى آورد تاههd و>ودهطلب را بانظرا نتقادى بنـرد.
 او جامع همهُ جهات باشه. حتى درموردتميزع عقل منفعل ازعقل فعانُ، برخالافآنجه ازظاهر هعلب يـيداست ، به حـكم قياس عمل نمى كند ، بلمكه ، از طريق استقراء



 كه فعل را برقوه است هحتاج علم به|فعالTآنهاست وعلم بهافعال Tآنها ناكزير ازهعرفت اشيانى است كـه موضوع إين افغال است ، جّ شناختن زنس انسان مستنزم شناختن اشيانى است كه قواى زغس بدانها تعلق مى كِيرد. مشالًا براى شناختن قوهُ غاذيه زخشت با يد غذارا شناخت ، وعلم به قوه حساسه را بايد ازءلم بهاشياء محسوس آغازكرد ، وعقلرا ازطريق معقولات مىتوان دريافتّ . خود او نيزدرطى عمل تآنجاكه مربوط به نغس نباتى ونغس حـوانى انست حنيّن هى كند . امادرمورد قوءٌ عاقله به ظاهر كوئى
 كند ، مستقيماً به قوء عاقله دی يردازد. اماحیون ' بهطورى كه در جاى خود خواهيم ديد ‘ معقولات در نظر او اشياء هخصوص ومستقلى نيست ، بلـكه بالقوه درمحسوسايت وجود دارد ‘، ودرضهن عهل تعقل فعليت مىيابِ ، مشاهدهُ معقولات جز در طى عمل تعقل ميسر نِبـت. يعنى ، حیون تاعمل تعقل بهكار يفتدشیء معقول بهو جود نمى آيد،

Apories - 1
rulif Y ـ در باره نغس • •
 به ههين سبب هی توان تصديق داشت كه درمورد عقل نيز ارسطو به راه نجز به رفته و ار تباط خود را با عالم مشهود ;< هوردى ازنظردور نداشته و نتا يجّى دا كه از مبادى هذهب او استخراج هیشود يـوسته برخويشتن لازمكرفته است '.

1- برایتوضيح بيشنردحوعشود بهزصلدوم|ذبخش|ولكثنابدوكورت ص 19 - 19

فصل دوم
نغسي در نظطر ارسطو
1- 1
نظر به نالازم نغس و بدن، وار تبالـ ياحتى عينـيت معنى حيات بامعنى نغس ، در مذهب ارسعو اشاره به اصول زيست شناسى او براى درك هعنیى روان شناسى ضرورت . دارد

ارسطواز>اصل تجارنب علمى كشاورزان وباغبانان وبزشکان و دام يزشـان و دام داران وصيادان وماهى كيران وهمهُكسا نى كه به نحوى از انحاء هشاهداتى درباره: هو جودات زنده داشتهاند استفادهكرده است، واينها رابه تحقيقاتى كه هـكاران او در لو كيون' زهوده بودند منضم ساخته،و بهءاوه خود نيز آزمايشهايى منالاُدربارء تحوول تخم مر غ و تحول جنين انسان ؛د عمل آورده ، وبراساس همهُ اين مطالعات كتا بهاى خود رادرزيست شناسى كه قر يب د بیع مجموعهُ آثاراوست تصنيف كرده است.
 داشته وحنا نـكه خودكنته است، درطبيمت هيَّه وجودى .باعملى كه شایستهُ كنج كاوى
 Dioclès de Caryste

شخخص دانشيند نباشد نديده است'. هنتهي بايدكفت كه در بعنى از موارد مشاهدات







 وقس على هذا.

 تقار نى كه دربين اعضاء مختلف آن وجود دارد بانييرشرايط طبيعى درمحيط خارجي





> 1- اعهاء حيوانات هץ
> Nageoire - $\boldsymbol{r}$
> Branchi -r
> Consécutif _*
> Dominateur - $\Delta$
\&_تكون حيوانات

شـكل دهإن حيوان برحسب اينكه برایگرفتن و ;<ادداشتن يا براى حمله ودفاع يا فقط براى تغذى بهكاررود تغيير مى يابد . منتهى باتو جه به أصول فلسفهُ خود قائل به ! ين شده است كه، حتى درمواردییهمكه عضوى ازبدن بدوناستفاده وا استعمال مىماند،
 از ميان نمى ودد ، بلكه به عنوان علامت ونشا نهاى ازخصوصيت اصلى آن دستكاه به جاى میما ند' .

البته شك نِستكه دراين هشاهداتاشتباهات زيادى، جه ازطرف خود ارسطو، جه ازطرفكسانى كه تحقيقاتشان •ورد اعتماد او قرار كرفته، رخ داده است . ميشلا" ارسطوعهل ريدها وبرا انشىها را اين هىداندكه به وسيلُّ هوايا آب خونى را كه در در كانون قلب بخته است سرد سازد، يا اينكهه هغز را مانند افلاطون و بقراط مر كز. قوء
 است' خطاهادرومطالعات محققين ناكز ير بوده است. درزيست شناسى ارسطوآ نجه بسشتر ازهمه چیيز اهميت دارد تدرج صعودى و


 است امتداد دارد. ودرهر كدام ازاين مراحل نفس خاصى براى مو جود زنده است كه آثارآن علاوه بر اينكه درصفات وخواص آن موجود ظاهر مى مشود درمحيط زندكى او



ץ_ اعضاء حيوانات



ريسشههاى فرورفته درخاك دارد' .
ظهورحيات درهر كدام ازطبقات مختلف ومتوالى مو جودات به درجات هختلف

 است، باو جود تشابه خودآن اعضاء دربين دوطبقه ازمو جودات،هختلف باشد. خا(صه، درهر طبقه ازموجوددات زنده با يد در وراى اختالافات ظاهرى افرادو جهاشتر الك ياتشا به

 كلى حيوانات بى خون، هخصوصاً بَ برسران سخت ياشـكننده باشد زوال نمىيابد، و ساختمان عمومى .بستانداران به سبب اينـكه
 تشا بهات در ميان افراد هر طبقه از موجوداتوحدت وِبّاتى اين مر احل فرضكرده است بـ ـُبوت مىرسا ند. درانتقاد اين عةا يدبا يدگفت كه ارسطو به خوبى به وجود خواصاصلىدرهر كدام ازمو جودات زنده بىبرددوطبفه بندى آنها رابراساس ارزش واهميت نسبى اين صفات درهر كدام ازمهلارج مختلفـ ومتوالى حيات قرارداده است. هم جنين تَجزيه وiحليلى كه در بارءقريب با نصدنوع ازمو جوداتز نده بادقتى كهمخصوص اوستبهعمل آوردماست كارى استكه ارزثُ آن اندك نيست، واى ازطرف ديِكر با يدكفتكه مبادى طبیه بندى
 Céphalopodes -r Crustacés _r

او در باره همه حيوانات يـكسان و بر يك نسق نيست و فاقد ارتباط و انتظام است.





















 هالك تقسيم وطبعه بندى فراركيرد.
 دانست. مشروطبراينكه درجه هر كدام ازآنهامعين شودواصل تبعيت دربين دستدهاى
 بجه زايان به اسشتئاى انسان و ماهيان بستان دار ( آب بازان ) ' درهيان حيوانات خون دار طبعفٔ واحدى را به وجود هى آورد، درصودتى كه تخم كذاران به بر ندكان و سوسماران و ماهـيان تقسيم هىشود . از طرف ديِلر ، تعيين معام و مهحل بعضى از حيوانات درطبقه بندى براى ارسطو اِِجاد اشـكال كرده است،مانند بوزينه و خغاش وتمساح (كه غير از آن تمام سوسماران درزمين زيست مى كنند.) بالاخره در كر وره



در نتيجه ، با يِ كفت كه از طبقه بندى ارسطو با آن هبناى صحيحى كه او
 با يكديلُر ، نتايجى بيشتر و بهتر از آنجه خود او بدست آورده انتظار مىرفته
 شود هوجب آن كرديده استكه انحرافات زيادى براى او حاصل آيد. واكر به نظر
 ضرورت داشته،و جه عواملمعارض ونامساءدى دراين كز،،خاصه درآن روز كار ، موجود ومؤ ثر بوده است، ازشلـت انتقادبه مر انب هى كهميم و بر تعظيم و تـكر يم روح علمى ارسطو

Cétacés - 1
Y- Y- دجوع شود بدكتاب ادسطو تأليف لئون ربن ص IVه ما

## r-تفسوبدن

نسبت نفس به ها بدنى يكسان نيست ،
 نيستكه بتواند درهر بدنى كهبخواهل ياسر نوشت روحانى اواقتضاى آنرا بـكند درا يـد، وبا بدنى راكه داشته است براثى حلول در بدنى ديـكركــه ازنوعى ديـغـراست ترك كـويد ، بلكه هر نوعى ازموجودات زنده داراى نفسى متناسب بابدن خاص خويش است وجز درهمان بدن امكان وجود و فعاليت برایى آن نيست . چـون ، بهطورىكه عنقريبخو|هيم ديد ، نسبت نفس به بدن همان نسبتى است كه صورت به ماده خود دارد، وهرصو:تى هعتضى مادءٔ هخصوصى است، جس هر نغسى مستلزم بدن معينى/است،
 آيد . وأكر قائل به اين رأى شو.مكه نفس واحد بتواند به ابدان متهدد تعلق بذيرد بدان مىماندكه بكويمي كه شخص نجار براى اينـكه صنعت خويش را وا فعليت بخشد بتواند به جاىاسباب نجارى ازآلات هونيقى استفادهكند. (برطبق اساطيرفيثاغوريان
 نظرمى آ يدكه هر بدنى دارای صودتى وشكلى باشدكه خاص خور آن آناست ، واينبيان
 واقع صنعت بايدTآلات خاص خودرا بدكار برد ونف هم بدن مخصوصخويش را بس برطبق عقيدء ارسطو تناسخ هحال إست و نسبت زغس به هر بدنى . يكسان نيست .

ارتباط زغس و بدن ،
آيا براى نفس صفات وافعالى مى توان يافتكه خاص آن باشد با تمام احوال نفس به موجود زندهاىكه مركب ازنفس وبدن است تعلق دارد ؟׳َدرصورت نخستين

$$
\begin{aligned}
& 1 \text { - خامه افذلاطون ونئيا غوديان }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Y ـ در بارء نفس }
\end{aligned}
$$














طبيعت مى سازد .

جون تالازم نفس وبدن به وضوح بيوست بايد ديدكه كدام يك ازا اين دوجنبئ






Y - Y ا ا

 r-r - r الف

 صورت هریییزى غايتَى بر ایآن است ، وعلت صورى كه همان علت غائى است تقلم
 براى وصول جه غايتى است وهر كو نه تغيرى عكه دراين تركيب حـاصل شود به اوَضضاى


 علت صورى است، نه ازجانب بدنكه علت مادى است 「 اتْحاد زنسي و بلن





 هی-



rolilq fler- 1

ץ - دجوع شود به دو كورت زصل Y F








 اين هوجودكيفيتى داكه مو لد تركيبآلى مخهوصى متتاسب باغايت اوبود وحيات




 آنان ، بيشتروقوى تربودهاست. وچون اهل مدرسه درقرون وسطى خواس استها ند عقيـه
 كه صورت بدن است مجرد ومفارق ازآن شهار ند ، به صهوبت زياديادى در توجيه نظر خودكرفتار آهدان

| 1-1 - 1 - 19 |
| :---: |
|  |
| - |
| ¢ - - - |
| ه - ها هاملن درّ برّ |

## زفس ابيتلاف اجزاء بدن نيست


















 جه با اجزاء مادى آن ونسبت تركيبى اين اجزاءاء متالازم ومتحد است ، نسبت به اين

ا ـ ارسطو درطرح وانتقاد نظا بها ايتلاف اذ كسانى كه ابن نظر به منسوب بهآنان است نام نیىبرد

Harmomie -
 زنس، باوجود هالازهت واتحادىكه باتر كيب بدن دارد، ايتلاف وتوافت حاصل ازاين تر كيب نيست ' بلمكه صـورتآن يعنى علت غايى آن است '. تشابه ايسن دو نظر به

 وراردادهاند .

ب - انغر يف نمس
 طبي*ى T برای شرحاين نعريف بايد معانى هر كلام ازاجزاء تعريفـرا چنانـكهارسطو
 . تعليمى قراردارد
 كه هر كدام ازآنها براى فعاليت خود داراى غايتى امت يعنى جسم مركب از اجزاء
 برإى حيات است يعنى قا بلآن است اسكه بتواند زندگى كند ، ولى هنوز اين استعداد




ه
Anhoméomères _ $r$

Y^
 سُروط مادىك_ه حـات جسمT بالقوه را فعليت بخخشل . وحون جسم بهآن مرحله رسد، يْنى حيات دراو فعليتيا بد،

 آن است ، معتبر نيست ، بلـكه، علاود بر آن ، جنبهُ وظائفـالأعضائى نيزاعتباردارد


 توضيح اينـكه فعليت داراى دومرحله است : مر حلّٔ اول مانند علمى استكه
 مثالٌ شخص عالم تفـكرعلمى راكه قادر بهآن وواجدآن است آغاز كند وبكاراندازدد به درجهُ كاملتر وبالاترى ازفعليت مى وسد .

مر حلُُ اول فعليت همان استكه درتعريف ارسطو به نام كمال اولآمده كـهـ
 ترتيب زغس فعل اول ياكمال اول بزاى جسم زنل، است، اما بهكاررفتن قواىآنكمال ثانى يافعل اكمللآن است . كسى كه درخوابباست حبات اومر حالُّاول فعليت راحائز است ، يعنى حنين كسى دارای نفس است ، هنتهى قواى نفس او ، غيرازقوء نباتى' در حال سڭكون است . حيات بالقوه مادمإِتكه حيات بالفعل ، يعهى كمال اول حيات،

IVF
-
 و

 - S






 ه -

 كا S

 !( )

1
Y li f
W
11910

$$
w
$$

از هرحيز ديـكردانسته اسـت . جوهريت جسم به همين مغنى است ‘ ودر ميان اجسام


 جه ، صودت محضض فارغ ازهر كو نه جسمانيتى است ـ و ودرضمن آن صورت نيّن آين بخش







 حيات است ، اعم از اينكه با قواى ديـكر كه خاص موجودات حيهُ عاليه است همراه باند يا نباشد .







## Corps animé - 1

 r - دربارء نفس


ه - تنجرد زفس
از T T نغس بـه عمل آمد، شاید این تصور حاصل شود كه ارسطو نغس وا مادى و جسهانى

 نفس صورت بدن امست ، وصورت ، با وجود ماززمتى كه بامادمدارد ، مغهومى






 ولطافتى كه دار ند،وقرتحر كت درآ نها بيشتراست ، يعنى از هرجهت قائل بدجسها نيت نغس بود. انَاع فيثاغود.

 وَبالٌ "
r.edrir (1)
(Y)

|r) س و

MY



 حالآ نكه اكر زفسدا ، ماند ارسطور، صورت بدن بدانيم، به مبب تقابلى كه در بين







 دبِرى بايد درموقع خود بهعملا آيد .

## 9

ارسطو قائل بهسهنفس نباتى وحيوانى وانسانى ، يا غاذيه و حساسهـ و عاقله،






> (1) رجوع شود به هاملن م rYY
(r) Statique
 خود وى نداشته وحتى مكان آنها دربدن نيزمستقل وممتاز از يـكدبك, باشد. بِلعه، با و جود تحاليل نغس بهقوالىحختلف، جنبهُ تر كيبى ووحدانى آنها را هحفوظ هى دارد وبانظريهُديناميك ' خود هثمبين كثرت نفس وهم حافظ وحدت آناست. :س نفس, درحقيقت اجزائى نيست، بلـكه قوائى استكههر كدام نمايِندهُ عمل مخصوصى اهت، و

 آ نها تناعل وتناخلى حاصل مىشودكه زمودار وحدت مجهوع\&ء آنها است، و نام همين مجهوعهُ واحد را نغس مى كذار مـمّ • نغسا از جهات هختلف بهقواى هختلفمى توان تقسيم كرد . فيلسوفانى ما نشد افلاطون كه قواى نفسر|منحصر بهعفل و غضب و سُهوت مىدانند بايِ تو جه كمنـد كد

 درهر مرحله ازمراحل حيات تشكيل: نفس واحدى را مىكند كه با وجود آن جاءّى
 قرار دارد نفوسى, اكه هسترك دربين اووهوجودات مادون اوست با نمام زواى آنها در خو بشتن جهمع دى آودد، وهههُ آنها درتحتحاولويت نفسى كه مميز خود اوست وحدت آلى يديد مى آورد، وصورت واحد آن مو جود رآشثڭلار مىسازد،ودرضهن اينوحدت كثر تى ازلحاظ اعمال ووظا این براى ای نقواى هختلف تمييزداده مىشود. نظر:هُوحدتنغس درواقع بِكى ازا نحاءنظر !ـهُ وحدتصورت درهمهُ اشياءاست.

Dynamique
Y-
ץ-در بار: نفس
$\mu$















 ابن نفوس راوحدت مى دهد وصورت واحدى بهآن مو جودزنده مى بخشيّل هيست؟اين


 عالاوه برآن وواي متمايز، يانفو س متهدد، مبدأ واحد ديعرى راكه وحدت بختش آنها


1- دربار: نغس flf الف تا تأ|

 خصوصيات حيات را ازقيل زنده بودن و احساس كردن و ميلـ داشتن از خود ظاهر

 دانست. بالاخره،اگرمى ثوانستيم نفس رانجز يهكنيم، چون جملهُ نغس حافظ وحدت

 بدن باشل ، در صورتى كه يِكى از قواى نغس كه اعظم و اشرف آنهاست ، رِینى عقل ، بههايتِ عضو وTات جسمانى هر بوط نيست. يس بلـين تريّب نفس واحد وتقسیم نايْذِراست،ودرهرمرحله ازمر_احلوجود
 مى آورد، يعنى صورت نوعيهُ هر نوعى ازموجودات زنده باصورانواءى كه در مر, احل


Y- قواى نقس
 ا'شكال هندسى، بريـلـيـكرهترتب است. يعنى ترتيبى ازتقدم وتأخردرميان اين|نواع متوالى وجود دارد‘ ؛ه طورى هك هر نوع عالى شامل انواع سافل است، ’یى آنكه نوع سافل شامل انواع عاليه باشد. به عبارت دِيبر،مرحلةُ بائين تربه تنهائى وجود دارد ولى هر كدام ازمراحل بالالترمتّضى وجود مراحل هائينتراست.
r- برای توضيح بيشتر^ی•توان رجوعكرد به دو كورت فصل رينجم ازبخش اول

نفس غاذيدكه اسفل انواع نغس است مستر ك درتمام موجودات زنده است ، و سبب اين اشتراك، يعنى سبب احتياج همهُ هو جودات زنده به قوء غاذيه، ايناست كه

حيات بانمووذبول مشخص هىشود واين دوباقوه غاذيه امغان مى بذيرد'. بالآترازآن نغس حساسهاستكه عدهاى ازمو جودات زنده هثلبناتات فاقدآند
 ازهوجودات چنیين بيان مى كندكه موجودات زنله، به قول وى، بردوقسمند:قسمى از آنها هانن نباتات و بعضى از انواع سافل حيوانات غذاى خود را را در همان جا كه

 كهآن را بشناسند، وچون احساسنخستين مرحله شناسايىاست اين قسم ازموجودات زنله ناجاردارای احساسند. اماقسم اول، جون هحتاج احساس نيستند،ووجوداحساس
 فاقف احساسنل「 درخود نفس حساسه نيزتدرج وترتب برقواى هختلف حـومتدارد. لاهسه حداسفل اجساس است وتمام حواس ديـكرشاملآن است ، و مى توان كفت كه لامسه وذائقه وشامه وساهعه و باصرهبه ترتيب درجات مختلف ومتوالىازسلسلثُ واحدى را دِيد مىآورد كه هعنى حقيقى احساس در آنها به درجات متزاییى از كمال

ظاهر میشود.
نفس حساسه عاووه بر جنبهُ ادراكى جنبةُ انغعالى و جنبةُ تحريـكى را نيز دارا است. „ینى حيوانكه !ه قوهء حساسه مشخص است، ازيك طرف، لذت والم، ودر نتيجه ميل ورغبت، دارد، ازطرف ديلِر، متحركّبه حر كت مكنى است. ازلحاظ ادراكى بعد ازحوان خمسهُ اختصاصىحس هسترك واقتع مىشود،وبعلاز آن قوء تخيل قرارمى كيرد 1- در بارة نفس عץץ الف سץ تا
 w

كه آن نِيزبه فول ارسطو مشتق از احساس است. اين دو هرحله معبرى براي، اتصال
 هميز نوع انسانى است'. . روى هم رفته قواى نغس راخاصه در حـو! آات عالى و انسان ،



درواقع ارسطو حيات را ، ازعالم نبات ثاءالمانسان ، دأراى مدارجى ازكهـال میدانب . درعالم نبات تعين حيات را به حداقل سادكى ودر عالم انسان به حد اكثّر

 دراعضاء ، كه براى تخصيص هر كدام ازآنها به غايتى معین لزوم دارد ، ناحيز باشد
 بلكه ، اين هردوصفت دريك فرد مجتمع است ويـيا آمدن آنها ازطريق توليـ خود به خوذى است . غيرازميل به زهو ، كه حركت ديِّرى را جزحركت به فوقايجاب

 اجزاء بدن آنها همواره حنين نيست كد همڭى باهم هادداى را براى تعلق صورتى كه نغس آنهاست بديد آورد . بِلكه ، گويى نسبت نفس آنها به هر كدام ازاجزاء جسم
 نبات ، نبات ديـكرى !ه و جودآورد

خاصيت نباتى در حيوانات اوليه ماند اسفنج ها وصدف ها نيز ريديدار است
|- دجوع شود به راس ص
rav Y- Y
r -

كه ، باا نذكه يك سره عارى ازحر كت يااحساس نيستند ، حركت انتقالى ندارند . و همين تشا بهكه دربين نباتات وحيوانات اوليه وجود دارد دلِل براين استكــهـه نفس
 دربين مرحلهُ مادون خودكه صورت نباتى است ومرحلهُ مافوق خودكه صورتانسانی

است هى باشد '
بدين ترتيب مى توانكفتكه وظيفهُ نفس وماهيتآن وغايتآن اين استكـه معام هرمو جود ز زدهرا درسلسلهُ هدارج هوجودات معين سازد. تعین هر نوءى ازانواع
 هى دود . وطبقه بندى انواع واجناس برمبنای اززش واهميت نسبى خـواص واختاف هو


تمشيلى
توضنحا ينـكه عالى ترين مدارجحيات تعلق به |نسان داردكه داراكعقل ، يعنى عالى ترين قواى روحى ، است ودرعالـى ترين مدارج قدروشرف واقع است ـ واين
 يا نفس اهرى زيستكه نسبتآن به موجـووات زندهُ هختلف مثّل نسبت مفهومكلى به

 سلسله ازمراتب متز ايدكمال ظهور عالى ترين آن مرانب تحقن مى. لابد ، واين هر تبُ عليا نفس انسان است دسر آنجه هحر لك حقيقى قابِليات حياتى است وموجب اين است كه فواى نفس در مراحل هختلفـآن به كار بيفتد غايتى استكـه اين قوا به سوى آن اشٌتياق هىورزد • درانسانكه ، بنابه قاعدهُ سابق ، شامل تمام قواى نفوس مادون در

Par analogie _ Y

نفس واحد خويشاست حوايى اختصاصى بهسوى حس مشترك هيل هى ورزد واينحس به سوى تخيل مى

 عقل است وبالقوه إشتياقى به سوى فعل عقلى دارد ' ـ ـ ثنبات انواع
سلسلئ هراتبكمالكه در بين طبقات متوالى مو جوـات زنله و جود دارد مهكن است هوجب اين توهم شودكه شاين ارسطو قائل به نحوول تدريجى موجودات ز نده و

ارسطو دراغلبT ثارخود، خ'صه دركتاب ;اريخ حيوازاتكه موضوعآن زيست
 اعهال حيانى را در حيوانات هختلف باهم معايسهكرده واشتراك انسان وحيوان را در بسيازى ازاين اعمال تصلديق نموده وانسان را دربين مجموعهُ موجودات زندهُ ديگ, فرار داده است . درسلسله مدارج كمال خواص موجودات سست تررا در هـوجودات عالى تر بازیافته وصـورت نوعيةُ انسان را واجِ صـور حيوان ونبات وجهاد دا نسته و زيست شناسى وروان شناسیى خود را برهیناى انصال وتوالى طبقات مختلف موجودات زنلهه نهاده ، حتى تكامل انسان را از سنين كودكى تابزرگى به مدارج متوالى كمال كه

 سفالى آن شمرده است 「. ودر بين هراحل اصلئه حيات ، هراتب سهكــانهأ موجودات

1
Transformisme _ $Y$
r - دجوع شود به نوينس، فصل حهارم' بحث داجَع به روابط نفس و بدن در كتاب
تاديخ حبوانات
p.

زنله ( نبات وحيوان وانسان ) ، هو جوداتى را كه حد هنوسط در بين دو مر حله است
 مانند تهدن وتو حش ، ظرافت وخشو نت ، شجاءت وجبن ، حجب واءتمأد به نفس ،
 مى توان يافت. فرق انسان بابسيارى ازحيوانات درشدت يا خفت درجهُ اين قواست . طبيـت ازهو جودات بى جان اندك اندل به حيوانات دیرسل ، تا آن جاكه انصال اين مدارج موجبTآن هیشودكه حدود فاصلT نها ازدست ماخارجكردد، وحدود مشوسطلى درهيانآ نها ديده شودكه اختصاص به يـكى ازدو كروه هتوالى نتوانداد، مثلا " دربارة
 جزء نباتات داروين رانموده واين دا نُشمنل را برآن داشته استكه دريكى ازآنار خود بزركانى
 هـ ذلك بايد دانستكه در فلسغء ارسطو اجناس و انواع هوجودات زنده قابل

 رادر بين| نواع ثختخلف موجودات زندهتأيمد نما يدقائل ششمرد . هر صودتى مقتضى مادة مخصوصى براء خويش است وماهيت ثابت تغيير نابذيرى دارد. منتهى صورتهاهمـكى


Images - 1
 r-
 جلد سوم م


 را ازدرجات مختلف ابِجاب مى كندكه دزهمهٔ افرادآن نو نوع دز همهُ نسلهماى منوالى ثابت وبإيداراست.









 ازيك نوع فقط فردديـكرىمشابه خود يعنىازهمان نوع بديد مى آورد، وموجودات زنده بها نواعثا بتفنا نابذير كه صوزن آنها
 حيات ازلىوابدىكواكب راتقليدنهايد وبهابديت نايل آيد. برعقيده بهنباتانواع ازآراء اصلى ارسطوست و نتيجهُ كوشش او براى كشف نقاط نابت درمسير صيرورت I تكون حبوا نات آ







## 9-تغذىوتوليدهثل


 "








 آن فراتر نرود بد اندازء مهين است • بهعبارت ديِكى ،حد نهو حيوان از متوتضيات







حرارت بدن علت تغذى نِست ، بلككه ، ابتدا نغس بردوى حرارت بدن أتئير



وحرارت محرك متحرك است '.











 انتساب دارد، وعنوان تامو كامل اين ووه كه اول واقل فواى نفس است فوء تغذى و
 غذاست. جه، طبيعى ترين قوا برای هرموجود ز زندهاى...اين استكه هوجود ديعكى

Assimilation -


مشابه خود ايجادكند. حيوان حيوانى راو ونبات نباتى را (به وجود آورد) تا درحدود امكان از ابديت والهيت بهره مندكردد زيرا كيا كه هور د اشتياق همهُ موجودات انيات وغايت فاليت طبيبى آ نهاهمين است'.'، -1 - احساس وتعريفآن
 فعل مشترك كا حان ومحشوس است.







 حالت آن باشد، واين درموقعى استكه شیء فاعل ماهيتى متشا به باشیء منغعل داشته وخود درحدكمال اين طبيعت واقع باشد دراين مودد مى توانكفتكه شيء رأ انفغال





Yـ در بار: نغس Y Y Y ب Y Y Y Y Y هم جنين دجوع شود به داي، اوايل مبحث احساس.

همان اشياء خ'رجى، كه خون استحالئ حسى را در مابديد می مى آورد به نام محسوسات



 حاصل نمى شنود. از طرف ديِكر، بايد دانست كه شیء حاس نمى تواند ووه: حسى همينى رادر



 فرصتى براى فیليت يافتن به ديكرى ميدهد . بدين ترتيب سيرى از قوه وه به فیل در






 وكمال كرابش يابد.

Parallélisme _r
'انياً نيست تاهر كدام مسير خاص خود رابييمايد وهانند دو خط هتوازى هر كز به همد بـك, نرسد •بلـكه، هحسوم واقعاً بردوى حاس تأثيرمى كند وقوهُ حساسيت را درآزففليت هیدهد. جروجه هثال هى توانكفت كه عمل احساس د.ششىء حاس، ازاین لحاظ، مانند عهل حر كت دزشىء متحركاكاست. يعنى حركت اكر خه سيرى انستكه درخود متحرك ازووه به وعل حاصل مىشود ولى اين سيرتحت تأثير محرك خارجى آغاز مىكردد ،

 منز لهُ فاعل است به حاسكه به منز لهُ منفعل است تهدى مىـِابد . منتهى استحالهاى كه درشىء منفعل براثُرشىء فاعل بد يد مى آيد درشىء فاعل نيزفعاليتى راكهبهخواب
 ثالثاً وحدت بديد مى آ يد ‘، يعنى فعل حاس وفعل محسوس ازلحاظ ماهيتيكى مىشود ، به عبارت ديـكر ، دوماهيت هختلف كه در آن دو شیء وجود داشت به هم

 متضا يفند، ومتضا يِانبه نظر ارسطو تلازم دارند، يعنى قوهاىكهدرش،ءء صاحبصوتاست


Transitivisme _ 1 Yـاكرجنبنمى بود برایتبيبنتوافقحاى ومحسوس!اجار به تأوبالات امشال مالبرانش ولابينبتس كه درمنتهاى خرابت نسبت بهآراء ارسطومت احتباج مى| ازناد . ץ Identité . $\uparrow$
 اشنكالى كه در مورد تغذى وارد شده بود
 با اينكه حان ومحسوس باهم مجانست ندارد








 خود مى كيردء .
اشهكالى كه در تبين كالام ارسطو بههرصورت باقى استاين استكه ماهميتعهل

 قسم اخير آنبد احساس دوشن داشتكه تؤ حاسه ازخود وعاليتى ابراز هـىدداردو و،

 r- rAssimilation - $r$
r-

بلدين ترتيب، درمقابلشىء خارجى تنها جنبُّ انفعالى ندارد، وليكن با يد دانست كه

 وفعليت هىدود. يسسرانجام ازبيانارسطو معلوم نكرد.ردكه آنجه در عمل احساس،





بهم Tميخته وابهاميافته است" آم
از اينـكهكتتمكه حاس و محسوسمتضا يفند و هيجَ كدام ازآن دو بدون ديبكى زعليت نهى يابد شا يد چنين تصور شود كه ارسطو براى اشياء محسوس خارجى قائل بهوجود اصيل ومستقلى نبوده و ابن اشيـياءرا در حين احساس وادرالك شخص حاس ا!


 نداشته باشل. حاسوهحسووس هردودرضمن عهل احساس فعليت هییابی، يعنى درحالى كه ادراك بالفعل حاصل مىشودمتیلق ادرالد نيز فعليت هیبذيرد‘بهطوزىكه مىنوان كفت كه صوت مسهوع باعمل استماع دو جنبهُ هختلف از فعليتواحده است. هعذلك
 احساس منتفى هى كردد ، درصورتى كه عـكس آن درست نيست، مشال هر كاه رنكك ازمِان برود بينائى مفهومى ندارد و لِيكن زوال بينائى هوجب زوال ر نك نمى شودٌ .

 - • • با با pa

بس اشياء خارجى درغياب ادراكات وجود دارد، وعلاوه برخوام اولينُ خود كـيفت





 وورل او بهاطالت محسوسنكىنىىتوانداثت.
 اننان تاصودت شیء خارجى را درخود منطبع نساخته است نفط امرى با بالةوه است،
 انياء خارج-ى شرط وج-ود بالعلل براى فنكـر است نها انينكه فكر علـت مولد اشياء باثد.
اما اين نظر كه ارسطو دربارهٔ اضالت محسوس داده است اشكانلاثيداردكه خود


 داششت وآندا فعليت نتواند داد. جنا نكه بزث رشك فن خرودرا تنهادرو جود بيماز بمفعليت
 را درحان بددست مى آورد، وتنها درضمن عملاحساس استكه استشداد اشياءخارجى براى محسوس بودن نحقق میيابد وبه تماميت مىدسل . وجون هنين بائد آن وجود
 (محرك ياطبيب يامجسوو ) قائلمىشوريم دركجاست ؟ بااندكى تأمل روشن مى شود

كه فولول وجود مستقل و اصيل براى محسوس مارا بدا ;جا مىكشاند كه قائل بهو جود
 محض بدانيمكه نسبت به قوء حساسه درحككم محرك نامتحركأاست ، وقبول اين تيجه مارا به مذهب افلاطو نى نزديك مى دسازد ' .

## 

اششيائى كه هى تواند هتعلق احساrب، قراركيرد برسه قسم است : ا ـ اشيائى كه


 آنها تعلق به تمام حواس دارد . و، ـِالااقل ، مشترك دربين دو حس بينائى وشنوانى است. اين امور عبارت است از : حركت و سكون ، بعد و شـكل. ( كه خود جنب؛ خاصى از بعد يا به عبارت ديِكر نتيجهُ تخصيص وتحديد بعد است ) ، عدد وواحد ' ،
 وحسمشترك مكمل ادراك هحسوسات خاصاست . هیه، اشيائى كه متعلق احساس يـكى ازحواس است زمانى به درستى وبه تمامى ادراك هى شود كه بتوان دانستكه واحد يا

 هتعلق احسان قرار مى كيرد ، يعنى خود آنج! را هستقيهاً احساس نمىكيم ، بلكه ، ،

> -
> Y Y Y Y Y Y

$\vee$ is 0
Y
ه - رو بن ذهل دوم از قـهـت بنجهم هبحث حس مشنرك

جون باامرىكه متلق مستقيم ومخصوصاحساناست مقارنت دارد به تبع آن وبهطور


 باذات متأثر مى سازد وازآن حيثكه بسرديارس است نتها بالعرض ادر ادراك مى مشود .




## r| - حواس اختصاصى وسلـلـله مراتب آنها









 بهةصد تحصيل غذا به حركت درا يد بتواند باقؤ حساسه غذائى داكاكه بددست مى آورد

## شيخص فرضى است ومىتوان بجالى آنزيد يا عمرو كفت.




بشناسل ' وهمچنِن بَواند خود را از آفاتى كه متو جه به حـيات اوست دحفوظ دازد،

 نخستن حسى كه اين دوخاصيت اصلى حـوان دا برمى آورد لامسه است وهر جانورى ناكزيراست ازا ينـكه داراى لامسه باشد . بعد ازحس لامسه حس ذائقه قرارمى امكيرد كه خود تغييرشـلى ازلامسه است وخواص غذارا ازاينَ حيثكه مأكول ياغيرمأكول است :هیيز هىدهد. بعل از آن حس شامه استكه حس دقيقى نِست ومخصوصاً درجهُ دتنآن درا نسانكمتر از بعضى ازحيوانات دِيكراست . بالاخرد دوحس سامعه وباصره وافت مىشودكه عالى ترين حواماست . اين دوحس ضرورتى براى حياتندارد بلكه براى رفاه وكمال حيوان است . به همـن سبب تنها در بعضى ازحيوانات كه درمدارج عالِهُ كمال است وجود دارد . اين دوحس ازيك طرف هوجبات رفاه بيشتررا بـراى حوان فراهم هى سازد ، جه ، اين قدرت را به حيوان مىدهل كه غذا يا خطاررا از فاصلُّ بعيل بدون احتياج به تماس مستقيم ادراك نمايد ، وازطرف ديكرارزث عالى ،
 بزرك ترين وسيلةُ تعليم و تعلم است ، وباصره وسيلهُ ادراك دقيق اختافاتات اثياء از -حيث رنانك وشهاره وشـكل وحركت مى باشل و

س| - شروط مادى وعضوى تاثرات حسى
براى اينـكه شُيّنى بتّوانل محسوس كردد انواع شروط مادى ضرورت دارد : 1 ـ آلات حسى مختص بههر كدام ازمحسوسات مثلجشم وكوش وبينى وغير• كه درمقابل هر كدام از آنها يك زوجكيفيت متضاد قراردارد كه هحسوس آن است ، مثل سفيد وسياه كه هجسوس حشُم است وزيروبمكه محسوس كوث است وتلن وشيرين - ا همان منحات



Y ــ محيطى را كه واسطله در بين حاس وهحسوس باشه ، هثل هوا يا آبكـه واسطه در بينسىء مبصر وTالت باصرهاست ، ارسطو براى تمام حواس لازم مىشهمارد،





 بكذرد ثابدان؟

س ــيفيات محسووس دربين دوحدانتهانی ومتضاد بهاختالف درجات قراركرفته



- ِيافته است

 بزْديكرى غلبه نجويد وكيفيتى كـه درآلت حسى است واسططه و رابطهٌ دوحد متضاد محسووك باشد . اين شُرط باعثآن هىشودكد آلت حسى تحت تأئيرهر كدام ازدوحد متضاد منفعل شُود ونسبت تركيبىى آن دوحد را درحدود متوسط نيز دريا بـ .
- 

Y Y
r ب
$\Delta H$

ه - نسبت تركيب اضداد درشىء هحسوس تاازدازْاى بايل غيرازنسبت تركيب آنها درآلت حسى باشد چنانـكه هر كاه دست انسان كرم باسرد باشد اشيانىى را كه

در•مان درجه ازحرارت است احساس نهى كند ' ا
\& ـ اختالف در بين اين دو نسبت يعنى دربين دوكيفيتى كه ازاختالاط ضلدين در


 لاهسه بايد كفت كه حون احساس اصلى وضرورى حيوان همان است اختالف شديد در بيز: حاس ومحسوس مهـكن است كه خود حيوان را نِز بآآلت حسىاو ازمهيان برده،
 نه تنها لامسه ، بإلكه حـياتآن را نيز در معرض زوال قرار مىدهد 「 V وهوجب احساس مىشود بايد حد اقلى ازشدت را حائزشود ـِا، به اصطلاح جذيد ، بايد بهآستانهُ معين برسه ، والا ، آلت احساس را متأثر زمى سازد . به همين سبب اشياءكمر iك ياصوات ضعيف جداكانه قابلادرالكنيست؛ مـكراينـكهآنهارا درضمن

 .

عالى ترين حواس ، كه مى توان آن را نمودار كامل عهل احساس دانست ، حس

1. 1

19 F F Y ب ب


باصر• است . دراين حس ازوم هحيط متوسط دربين حاس ومحسوس ، كـه در ساير
 شفاف است





 عبارت ازحدى براى بعد اجسام است ، يعنى هرجه قوء ششافيت در شيـئى كمتر باشد
 سفيد مى كرايد، وبدين ترتيبافسام رنكف در بين دوحد سياه وسفيد بهو جود مى آ يـ.
 فعليت يابد روشنائى يعنى نود غيرملون حاصل میشود ، وإين نورخود مرثّى نيست ، بلكه ثرط لازم برای مرئى شدن رنـك است .

شفاف بالقوه را شفاف بالفعلكرداند . يعنى ووة شفافيتى كه به درجات وحدود مختلف
 است ، فعليت مىيا بد . ازفعاليتآن ، دراجسام كدررنـك بديد مى آ يس ، ودراجسام
 انتقالى نيست ، بلكه حر كتكيفى است ، يِنى نتيجهُ استحالهُ حاصله درهحيطى| است

I - هاملن م - 1
Diaphane _ Y
 جسم بثفافى كه واسطهُ آن اجسام باTالت باصره است تأثيرمى كِند واستحالدُ جديدى در

 انصال.دارد ، به طورى
 فرا هی'تسد رؤدت را مهـكن مى سازد .

در نتّجهـه :
1 ـ واسطهُ حس وهحسوس دراحساس بصرى شغافيتى|استكه بهدرجات هختلف
درهمهُ اجسام وجود دارخ .
Y ـ دراجسامكدر قوهٌ شُفافيت مهحدود است وجون| ين قوهٌ هحدود فعليت يا بل
ر رنكی به ظهور هی رسد .
س ـ در اجسام شفاف ، هإند هوا وآبب، ، قوء شفافيت ناهحدود اببت ؛ وحنين

 حاصل مى شود • جس نور حر كتى نيست هـه از مبدأ نورانى ، مثل آتش يا ستار كان ،
 هوا ـبآب آبقوه به فعل رسيمه الست .

 نظر به همين مالاحظاتاست كه بايدكنت كه اكرجـم بزروى خْودآلت بينائى
 مبباستحالهُ حاصله درجسم شفافى اسنتكه واسطةء حس ومحسوساسنت ‘ وهمين امررا

درحواس دِبكرها نند شنوائى و بو دائى وغيره نِز هى توان ملحوظ داثت '.
بهطورى كه هى بينيم هطالهات ارسطو در ؛!اب حواس اختصاصى دٌامل ;كات مهم وفوائد بسـارى است وليكنن ، به سبـ ار تباطى كـه بآراء خاص او درعلم طبيعت و وظائفالاعضاء دارد واين آراء اعتبار خودرا ازدست دادماست ، هغلوط و سقيم است . 10 ـ حس مشترك

كفتيمكه يِكى از اقسام سهكا نه هحسوساتمحسوساتمشترك است ، وبراى علم
بهكيفيت ادراكآنها بايد حس مشترك را مطالعه كرد .
نخست بايدكفت كه اصطالح حس مشترككه ارسطو خودآن را به ;مرت بهكار

 برای ما حاصلآ يد منحصر به همان حواس پنجكانه است. زبرا به طورىكه درمبحث سا بق ديديم احساس جز درمحيطهاى هعينى كـــه واسطه در بين حس ومحسوس است و جز به وسيلةُ اعضائى كه آلت ادراك مهسوسات است حاصل نمى آ يد ، واين وسادُط و Tآت هـر دو بايد از عناصر بديد آيد . حال اكـر حس دبـكرى هیتوانست باشل مىبا يستاجسام بسيط ديسرى جزعناصرحبار كانهكه درساختمان وسائط واللات كنو نی احساس بهكاررفته است وجود داشته باشه ، واين فرض بادلا يلى كه وجودیهار عنصر وحصر عناصررا بهآن حهار ، برمبناى حركــت طبيعى ، اثبات مىكنـ منافات دارد . به عاوه ، اكرحس مشترك حس ديِلـرى غيراز حواس ینجكــانه مى بود ، و محسوسات مختص به خود مىداشت ، مىبايست عملآن نيز ها نند عهل ساير حواس



، YY Y Y Y Y Y Y Y Y الغ

- r

خطا نابذير باشد . جه ، دراحساس خامكه درضمن آن فاعل احسان ازحيث صورت







 حس مشترك مى ناميم م ا ايناعمال عبارت است از از :











 احساس بعد وثكلى وحركت (ياسكون) ووحدت (ياكثر ن) ومدت همراهامت واست وازاين


حوابن ڤنجكا نهاست به وسملهُ قوهٌ مخصوص ومستقلى احساس شود، بلكه ، ادراكآ نها
 ازآن لحاظكه دارایى رنگك|ست بأحس باصره احساس هى كنيم ودرضمن عمل بينانى باقوء كلى ومشترك احساس بعل وشکلل وحركت را نيز درآن تمييز هىدهيم •
 مى كیيم ودرضمن احسابن, سفيدىآنكه هتعلق مستقيم و هخصوص بينائى است اين|مر



بالعرض است

 ادر اك شيرينى آن دبطى به عمل اصلى بينائى ندارد ، بلكه ، محسوس بالعرض براء باء


باشيم ، تابعداُ بتوانيم تنها باديدنآن طعم آن را نيز تصوركنـيم •
روانشناسى جنذيدمى كويد كـه در این هردو هورد حافظه و تداءى هعانى نيز
 ادراك فعلى احياء مىكردد. اما ارسطو " چجون در ادرأك هحسوسات بالعرض ومشترك از تأثير تداعى معانى غافل بوده ، وقوع جنين احساسى را حمل بر آن كرده انست كه فوء حساسه از جنبهُ الختصاصى خود ادرالك هحسوسات مختصه به هر. را هىكند و از جنبةُ كلى خود محسوسات بالعرض و مشترك را احساس مى نها يد ،

ودر ادراك هحسوسات بالعرض وقوع خطا امكلن پِيراست'

(1) رجوع شود به راس مبحثحس هشترك .





 را احسابكند. يسجكونه استكه قوء حساسه مى تواند. رنكهاى مختلف را را ذر .آن







 و درهمان حال ادراك ر نكككه از طريق بينائى حاصل مىثود وريفيانياتى كه ازطرين

 بدثيء واحدى انتساب مىيابد و براتر تـكزان اين تركيبات معرفت تجر بیى نسبت به












 رنككزرد دريا بد وكمان عسل بيرد و حال آنكه درواقي صفرا ابوده وخطا در احسان








 ودرهم فوروفتن حواس مختصهاست ، وكثرن آن از از ابن لحاظ است استكه توجه بها بارواس




محسوسات هنداشت ، حیه فعل آن كه مستلزم تميِزيا حكم استاز فعل احساس خاصن كه ادرالك محسوس معينى است مستّل وهجزاست . حس مشترككه حدجامع وفاصل تمام حواساست مقرى در ناحـِهُ قلب داردِ ' و اين مقر منبـ نفخهد يا روحىاست كه در مجارى هخصوصى كه بدوسيلهُ Tنها مراكز حسى محيطى باقلب در ارتباط است جارى دیشود「 حس هسترك باحوال اختصاصى متالزم|است يعنى زaحس. مشترك مى تواند بدوز حواس هختصه بهكار مر دازد ونه حوان هختصه مى تواند بدون حس مشترلك باهم جهـع

آبد ومعرفتى در دربار: شيتّى بنياد كذارد.
الزسطو در بعنى از هوارد لامسه را حس نخستین مى نامل حس مشترك را چنين مى خواند و اشتراك اين دوحس دريك صفت ممـكن است موهم اين شود كه حسمشترك همان حس لامسه است واين هعنى كه حس لامسه نيز مانند حس مشترك مجمعی از حواس جزئـةُ كثيره است اين تصور را تأِيد كند وليكن از
 از حواس اختصاصى نمى توان هشتبه ساخت ث ـ و جلدان يا ادراك ادراك ـ ـ ـ دز همان حالى كــه هى بينيم ‘ هیدانيم كه
 خودههان حس باصره استكه در حينى كه شیء مرئى را احساس مى كند عهل رؤیت را نِيز ادراكك هى نمايد ويا حس هستقل ديـكرىاستء اما اكر حس هستقلى باشد اولا" حنين حسى كه رؤيت را ادراك مى كند بايد رنككرا نِيز كه متعلق رؤيت است ادراك

 (Y) در بارة نغس ساץ ب (Y) (










 وبه همان صفت متصف مىثودد وبه همين ترتيب استكه ادرد ادراكات و تخيلالات در غياب






 نيز به طور فزعى والحاقى درجنب آن واقع و بآن متلاذم استع،احسان به إحساس

IYا Ir ب Y بro ( Y )
|rtilred ly $\Delta \Delta$ De somno ( $r$ )


 بدين ترتيب اوسطويكىازنخسنین كسانى است 'كه مسألهُ وجّدانَزاطرحكرده وهشـكلات آن را مورد بحث قرارداده است. نظراو درحل اين مسأله هخخالغ بامذهتب

 نِسنت، بلمكه، هر كدام ازوواى ادراكى, ما ازقبيل احساس وكمانَ واستدلال، دزهمان

 به اغرامن مخصوص به حوابى متعددتقسيمشده، وباوجود انقسام وحدت اصلي خِود $ا$ نيزمجفوظ داشتَ است ، از همين حيث، وحدتىراكه درآن است ، مبدأ ممة اعمال
 نفسانى است .
اين زوع ازشناسائى ، به قول ارسطو ، مايهُ ارزث زندكى و موجب شُرف آن
 اـ اين دأى دا ازخرهيدى افلاطرن نيز مىتوان مسنماد داشت.

Conscience -r
Eclectisme -r
Opinion ~ $p$


- هاهلن



## 17- تخيل (فنطاسا)

در سلبلةٌ مرانب قواى نفسانى بعد از حس مشترك قورئ تخيل فــرار دار دارد .
ينى بر طبق اصول مذهب ارسطو احساى قبل از تخيل و برائ تخيل است ، بــه عبارت دبـكر ، تخيل غابت احسان است حجنان كه همين نسبت دربين تخيل و تحقل نيز وجود دارد.
به نظردفيق مى توانكفتكه تخيل درآ آثارارسطوبه دومعنى به كار رفته است:

 غلط دربارة محسوسات بتواند داد، وبرانى صدورجنين حكمى تأثر حسى بايد باروسيلة تخيل تنسيرشود. تخيل بدين مشنى بسيارنزديك بـ به هعنى حس مشترك است است ، وموريد



 صوت ياعمل ديدن نسبت به ر نكك. ازممين روارسطو تخيلراهم به مهسورسات خاص،
 شرط حضورشىء محسوس نخيل راخطا نابذيرمى ششمارد ودرمورد ديـكر باو جود حضور
 در نوضيح مطالب مىتوان كفت كه نخيل خون نیى تواند ،بى آنكه هسبوق به

$$
\begin{aligned}
& \text { Phantaisie - } 1 \\
& \text { Apparaître - } r \\
& \text { Image -r } \\
& \text { Y - . . }
\end{aligned}
$$

احساس باشد، ياجزدزمورد اشيـئى كه احساس به آنها نعلق هى كيرد حاضل سُود ، به نبع صحتياسقم احساس ، نخيل به صواب يابرخطاخواهد بود. چون دراحساسخاص خعاهمـكن نيست هادامكه متعلق حنین احسامى حاضرباشد وعمل احساس دوام ـبابد نصویرخيالى حاصل ازآن نِز ناحار درست خواهل بود . اما اكر متعلق احساس غادِـ شود تصويرخيالىى آن به تذريج دوبه تغييرهى وود و در اين مرحله وقوع خطا در آن اهـكان مى بذيرد. در تصاويرخيالى مربوط به هحسوسات بالعرض . بامخسوسات مشترك حون وقوع خطا درخودعهل احسان مهـكن بود درعملتخيل نِيز به طريق اولى|هـكان خواهد داشت.

بس ازسطو تخِيل زا به هعنى اول از لحاظ مادةً آن مى نـكرد و هنظور از مادء تخيل همان حركت حسى استكه براثر تحريك خارجى درمركزاحساس بديد مىى آيذ


 كه ناشى ازادراك فعلى ـِا ناشى ازتفكراست،هطرود ومنـكوب ;ـكرددبه صورتخيالات توههى درآ يدكه غالباً دررؤيا واتفاقاً در بیضى ازیحالات بيدارى ظاهرهىشود. خالاصة كالم اينكه صوّرتشیء هـحسوس خون ازمادء خويش آزادكردد خودآن مادهاى برایی تشكيلصورخيالى هىشود، همان طوركه صورخيالى خود مادماىبراى انديشه است. تخيل احساسى استكه ضعيف شده و ازمادةٌ خودآزادكردِده است و از اين قيد كه

IVA 1- روبن ص
Y- ارمطو تلب را مركز احساس مىیانست وابن عقيده را برعقيدهاىكه به موجب آن هر كز احساس رامىبايست ددء غز بدانند ترجيح هىداد. إن دأى غلط به سبب نغوذ كلاب ادسطو تاقرون منمادى به جاى ماند ويكى ازموانع ترقى زيست شناسى كرديد. r- r-
sV





 خاص نخيل برانكيخته شود وبردوى نصاوريرحسى تصرف كند و ودر بين آنها قائل به








 نسبت به سياه مئل شيرين نسبت به تلخ است وبا تنييروضع اجزاء اء اين تناسب روابط



1- دجوع شود به هاملن ص rar

Y Y- Y
 را ازحلفه بستنرهى












 ارنطوعهل نذكاردا به دفت تحليلكرده وكوششا نسان رابراى بازي يافتن خاطراتخرد


 براي ماحاصل است با عمل تذكار دوباره فعليت هىيابد و جريان عمل بدين تـرتيب

> 1-1 دجوع شود به رو بن ص
> Y- Y- رجوع شود به راس
> r-

استکه حر كاتى كه ادراكات هرإعضاء حسى ما به وجودآورده است درسلسلة منظمى بر
 .
 جنين تسلسلى درتذكاراو تجالى خود به خود جاصل مىشود، امادر تذكارارادىهى توان



 والفى راكه ازآنها در آ ينده حاصل مىشود نعيين مى كند، و اين تصورهاى مطبوع يـا زامطبوع دهرك حيوان براى هيل به حيزى و فرار از حيزى مى خيبر|ناتى كه ازمرحلهُ تخيل فراترنمى تواند رفت، حیه درمورد انسانكه ;صاويرخيالى را درمدحاسبات فكرى بهكار مى برد و به عaّل عملى مىرسد. نـكتهایىه دراينجا باي يد بِان اشارهكرد اين استكه در بين تخيل وفـكر مراحلى هم وجود دارد كه در حـكم وسائطى براى وصولآن دوبه يِكديكراست، زيراكه انصال ومداوهت در بين مراحل حركت ازمبادى حـكمت ازسطوست . تخيل ابتدا مادهاى براى حـك: فراهم مى سازد. فرق جككم با تخيل اين است كه اولاً: تخيل بسته به ميل با ارادء ما است ولى ححكم چِنین نمىتوانل بود. ثانياً تخيل به خودى خود نه صواب ونه خطاست ، بلكه، جنان كهقبلا 'كفته شدُ، صواب وخطائى كه درآن راه مى.يابد تابع احساس است، اما حـكم
 Y- צجوع شود به راس

ץ- \ץ الف $\Delta \Delta \omega-\varphi$

كه تخيل شرط مادى ومقدمانى آن است قا بل صواب وخطاست. حكم. مقرون بااعتقاد استكه خودآن نِيزدرجاتى دارد يمنى ازظن' 'آغاز مىشود و باعبود از مرحلهُ حزم


 ازاين شیء دحسوس يعنى مشعلى كه برافزوخته و به جنبش در آوردهأند اثرى را احساس مىكند . اين اثر كه همانروشنائى استمحسوس خاص است ، به دنبال آن، يا بهتر بلوئيم به همراه آن ، حركت شعلهكه جزء محسوسات مشترك انـت با حسى مشترك دريافته مىشود ، آنكاه تخیل و حافظهبهكار مىافتل تا اين احساس فعلى را به شیء هشتعل نسبتدهد . و دراين حال ديدهبان حـكم مى كنل كه اين آتش متحرلك از وجود دشمن خبر هىدهد و بدين ترتيب حـکم كه عمل عقلى است براعمالى كه
 براين حر كات مكايكکى باشل ممتّع است و اكر در اصل اين جريان احساس فملى وجود نداثت و سير فعاليت نغس از تصاوير خـيالى آغازهى شلد باز به خنـين نتـبجهاى - مى وس:ي

نكتهاى كه بايد در پايان بحث راجـع به تخيل كتته شود اين استكه تصوير خیالى هی نوانـد جانشين محاسبهُ فكرى در امور عملى كردد ، بىى آنكه هيح كونه

Opinion - 1
Prudence - $r$
Science - $r$
Ygli 19 ب fry -
ه - دربارة نغس ا
19-4 -
VI

هِداتخلهاى ازٍ جانب عهال به عمل آيد و إن امر ، نه تنها در مورد حيوانات ، بلكه

 اسنت ، و اين مهارست برانر اختاط تعداد كثيرى از بقاياى صور خيالى و ظلهور


 سبب إنـكه بيمارى او شبيه سقراط استكه با همدين دارو شفا ـِافته بود ؛ اما اكر به
 بِهار حمائى مناسب استكار خود را بيستر هطابق صناعت و متكکى برعلم مى كردازن.

 سبيْ حسن تصادف وبدونْ استناد به نجازب علمى و فنى دارد . و'همین تْجر به است


ازاین شرحدر نظراولا حنین برهىآ يدكه روانشناسى ارسطو جنبهّ منكا نيكى دارد . زيرا كه براين هبناست كه جركت خشسى اوليه منين هـك سلسله از حر كات ويِك, إست كن هريك از آنها نمودار جنبهانى از وعاليت نفسانى است ، واين حز كات وابل آن استكه خود باهم تركيب شود وآّارى بهو جود آوردكة هركّام ازاين آثار نيز خود هحرك باشله ، و جملهُ آنها هبتى براصل جسمانى و متفرع از آن است ، بهطور خال(صه نفس تابع بدن است. با همهُ اين اگر بهدوت بيشترى نظزكنيم هى بينيم
(1) Concepts

Y رجوعشود به روبن صاq
VY

كه شیء هحسووس بها ين عنوان هحرلك حس است كه نيروئى زا كه تملق به خود نغس
 در بين تصاوير خيالى و فوء هتخيله وجود دارد . بههالوه ، هر كدام از مراحل بالالاتر غاينى برای حر كات زفسانى در مراحل جايُينتر است ، و باتوجه بدبن هعنى روشن






 آن را فقطازآثار تخيل میششهارد، يعنى براساس تصاوير خيالى كه مشتّ ازاحساسات قبلىاست مؤسس مىداند . طرز عمل زفس در رؤوِا جنين استكه در حال خوابكه هركو نه محرلك خارجى غايب است نغس نوجه خودرا فقط به تصاوير خيالى هعطوف
 و قو: انتقاد وجرح و تعديل به سبب فشارىکه خون بردوى قلب يعنى آلت مركزى ادراك وارد مىسازد معلق ومختل است در معرض اغواء و اغفال از طرف اين نصاو ير واقع هىشود و آنها را بهجاى خود اشـياء محسوس مى كيرد و همينامر استكه رؤيا را صورت بذير هى هازد 「•
r حر ـ
در بحث راجع به فواى نغس كف:يم كه دوجنبهُ اصلى حبات حيوانى و انسانى
(1) Dynamique
r•ץ r
 نيز اسنغiأده شُدهاست

Vr

ادراك و خركت است. ا إياك حون از بحث راجع به ادرالك حيوانى فارغ شـيْم فبل از شروع به بجث راجع به فككر و عقل كـه از مهميزات انسان است مختصرى راج اجع
به حر كت مى آ وريم •
 اكر حركت هعلول جزءء معينى از نفس باشد اين جزء كدام است ؟ آ يا جزء هتما آن
 نغن است كه عالاده برفعل هخصوص خود منشأ حركت نيز مىتوان اند بـه شـمار آيد ؟
 حركت ناشى از قوء غاذيه نيست ، چه ، حر كت همواره متوجه به غايتى است و مقتضى تخيل يا شوق إست و در نباتات كه از. ووء غاذيه بهره ورند وجود ندارد . هـ ثأ حر كت قوه خساسه هم نيست ، جه ، حيوانات همـكى داراى احساسند و و خال


 يعنى انسان مى تواند دربارء لزوم طلب حيزى بينديشد بع آنكه در طلب آنبرخيزد،
 بهدنبال انديشه فرا میرشد كـه ميل يا ما شوق

 ا املاح جزء يااجزأ مسامهة" و بدتبعخود ارسطو بهجاى قوه و قواى نفس بهكار میىود والا نغس به سبب وحدتى كه در اوست اجزا ائى به ععنى اخص ندارد . r
 و درحيوانات نبز تخيل جانثين اسخدلال و تمقل است .








 بدين معنى است كه قبولتغيير كيفى مى كند ، وليكنن با اين حال الج اجزاء مجاورخود را با عمل جذب و دنع به حركت در هیى آورد ، مثل همصل كه يكى از از دو حد آن آن




بس ميل يا قوء شووقيه عات حر كت حيوان است . اما شوف مستلزم تخيل خير

(1) Appétit
(3) Imagination CaIculatrice
(4) Imag déliberatrice

حسى 'است.درمورد اخير حيوانتحت نأثير تخيلاتنمبهم خود، به محضاينـكه در آن به



 ارادى ياعمل ناشىاز عقل كه بهحكم طبيعت هميشه نغوق با آناست".
(1) Imag. Sensitive
(2) incontinence
(r) در باد: نغس rץץ ب

## فan سوم

## عقل درنظر ارسطو

$$
1 \text { - مدارج معرفت }
$$

 اوآمده بااصولى كه درمنطق اومبناى بحث بوده است است تفاوت دارد ـ ـ درمنطق اورمفاهيم









$$
\begin{array}{r}
\text { rAF } \\
\text { Statique - }
\end{array}
$$

علمى استكه موضوعآن تحليل توان هندى فـكر است ' هرهعرفتى بااحساس شروع مى شود ومنظور ازآن احساس جزئى استكـــه در

 تيـين شود . معرفت حون بالحساس آغازشد به مجراى تحول خود درمدارج متوالىى مى افتل ودراين تحول هرددجهُ معرذت ازمعرفتى كهمقدم برآن است بيرون مى آيد .


 وجود بالexل ;د|شته وازعدم مططلق نيز بيرون نيا همه است ، بالِكه، معرفتى كه اكنون
 خودرا بااحساس جزيُى آغازكرده وهفهومكلى راكه بالقوه در آن احساس منذرجاست انداكِاندك فعليت بخشيده است ، مهمان طوركه ازلحاظ وجودى نِزصورتهاى هعقول دراشياء بِحسوس قرار دارد بى آنـكه داراى وجود دغارق ومطلق باشٌ . اما به مهمان تر تِبكه صورت هعلول ماده نيّست ، بلـكه علت وغايتى برایآناست ، مغهومكلى نِيز


 بس باوجود اينكه ارسطو احساس را سر آغـاز معرفت دا نسته است نظر او را


Dynamisme - 1
Reminiscence - $Y$
ras ص املن -
Sensualisme - $\varphi$

وجمَ وتألِفآنها درتصاوير خيالى شروطى استكه براى حصول مفهومكلى از لحاظ انسان وآمادكى انسان براى تحصيلآن ضرورت دارد ، بدوناينته مطابق باماهيت اين مغهوم باهو جه اين ماهيت باشٌ .
بعد ازاحساس وحس مشترك به مرحلةُ. تخيل وتصاو يرخيالى مىدميمكه درآنها بنوزآثارى|زتشخص وفرديت وجود دارد، وبعد ازتخيل نوبت به مـراحلى ازهمرفت



 دراين مرحله براى مفاهيم عقلى حاصل استى آ زهار| |زكثرت رها نمى سازد و بيماهيت -جرد و نامنقسم نمىرساند وءـارى ازماده واواحق آن نمى كـر رداند . درخود ععل ، جنان كه خواهيم ديد ، دوهرحلهُ لنفمالى وفملى هى توان تمييزدادكهدربين آنها كويا ارسطو لزوم مراحل متوسطى را احساس كرده است مى آنـكه ناهـى ازآنها بيرد . به طورىكه بعدازععل بالقوه در حلهاى|زفعليت رابراى عقل قائلاستكه درآن معقرلات را براي خود حاصلكرده امت وهرموقعىك_ه بخخاهد بنفسد مى تواند بهآنها فعليت بخشد، والبته اين مقام فروترازمعام عقلى استكه در كمال فعليت .رينى فعليت مطالقه
 را در بين ععل بالقوه وعقل بالفعل جاى داده است اكر جه بیض ديـكرمعام نطق را

IAP ץ - -

 شود ومر دورا يكى كرداند ، يا اينكه عفل بالفيل مفارق ومنعالى است ؟

## 「 ـ ـ دوعقل يا دو جنبه ازيك عقل





 است ، يعنى صنعت را نيز غايتى استكه صاني

 حالكوئيم ارسطر ، برخالاف افاططون ، قائل بهاوجود بالفعل برائى معقولات







 وبسيار به درازا كثيده است . وآن اينكدآيا يـكى ازآن دوعقل خارج از نغنرانسان

$$
1 \text { - هاملن س هی }
$$

وزاردارد ياهردوعقل حال ' در نفس انسان است و، برفرض اينكـهـ شت اخير صهيح باشه . آيا اين دوعقل جدا ازيـكديكراست وهركدام باستقالل وجود دارد ياباهم وحدتى بديد مى آورد، يعنى انسانر| عقل واحدى بيش نيستكه درآن دوجنبة متما يز

مى توان تشخيص داد .
ولولار.سطو در كتاب نغس، بعل ازايّن كه لزوم تمييز ماده راازعلت فاعله بيان مىكند،
 درواقع ، ازیك طرف ، درآن عقلى را تهييز مىدهيم كـه حون خود تمام معقولات هى كردد هشا به ماده است و ، ازطرف ديـكر، عقلى راكه هسابه علت فاعلىاست زيرا

 وهمین ععل است كه حــون بالذات فعل است مفارق وغير منفعل وعارى از اختالط

「 است . . . .
دراين قول مجهمل طرز بيان طورى استكه هردواحتمال را در باب عقل تجوـز مى كند و به هـثـن سبب دوكروه بزرك ازمغسرين ارسطو، هر كدام به افتضاى مسرب خود ، يـكى ازآن دورأى را اختياركرده وسعى درتأيمدآن با امستشهاد بهاقوال ديـكر ارسطو نهودها ند . اين اختالف ازعهد قديم تــا كنون درميان اهل نظر باقى است و

 ـرينى، جـدائى ععلل فعال ازععلل منفعل ووقوع عغل فعال را درخارج ازنغس انسان ، عقيدهُ ابن رثدى ناميدهاند ـ

1 - به تشديد لام
Y - Y
Saint Thomas d'Aquin _ $r$















 .واتع ابسان را عفال واحدى استكه از لحاظ عمل دوجنبةٌ مختلف در آن مشهوداست.


 آنكه ارسطو خود اصطلاح عقل فعال را بهكار نبرده وحتى به يك اعتبار كلمهُ عقل
 مشعر به وجود چند عغل باشد نياورده است ．یس اعتقاد به دوكانگى عقل و وجود عقلى خارج ازنغس انسان كه منطبّ برعقل فعال ارسطوئى باشد．هبتنى برسوء تفسير

اقوال ارسطوست ．
كرومدومكه اسـكندر افروديسى وفارابى وابن سينا وابنرشل وجهع كثيرى در عصر جديد ازآن جمله｜نل ععل فعال را درخارج نفسانسان ترارداده ودانِایاستقنال
 تما بز دوニ است ، ودرهمهُ موارد طبيعى وصنعتى مبدأ فعال ازمبدأى كه قبول فعليت مىكند جند جدا
 مهاثل باصورتآن مبدأ خارجى است به خود مى كيرد ．وآنـكهى ارسطو تأئير عقلى را كه مولد وفاعل مععولات است به تأيّرِنوردرفعليت دادن بهالوان تشبيهكردهاست．

 وازطرف ديـكرعقلى كه حجون تمام معقولات را احداث مى كند مشا به علت فاعلىاستغه دليل برتعدد اين دوعقل و تمايز آنهاست．اما اين قول اوصزاحت بيشترداردكن عقلى
 نغس انسانى شمرده است 「．وخنذ سطر بعد از آن درمورد عقل فعالكفته اسنت كه این










 آتيه مجال مراجهه بدان بهكّرات بيش خواهِ اهد آمد " .
r- عقل قابل ياععقل امكانى ياعقل هيوولانى





 ايستكه با انتقال صورمحسوسات بهآن ففليت مىـدِّبن، و در همان لحظهكه اين فعل

$$
\begin{aligned}
& \text { Y1 } 1 \\
& \text { Y Y F }
\end{aligned}
$$


ץ راجع بد عثل
5- Intellect matériel, PotentieI, Possible, receptif 6- Intellect agent
 انحاد مى.يابد و طبيعت آن قوه را همين صورت محسوس بديل هى آورد ، به همين ترتيب قوء عاقلهاى نيز هست كه در حـين تعقال صور هعقولات را مىبذيرد و با آنها متحلـ مى شود.

ععل داراى اوصافى استبهشرح ذِلِ: 1- ععل هيولانى مفارق ومستقل ازبدن است يعنى ازهركو نه انحاد واتصآلىبا
 بود اختصاص به عقل ندارد؛ ثانياً هـيحِكو نه خاصيتى مادى ما نندكرمى ياسردى عقل راحاصل نمىشود ودر آن هؤ ثر نمىافتد وحالآنـكه اكر جنبهُ جسمانى داشت جارهایى
 به هعقولات هحدود به اقتضاى آل جسمانى آن باشد، همان طوزكه حوال همينوضع را دارد، مئلا لامسه جز بعضى ازدرجات حرارت رانمى تواند دريافت؛ رابعاً اكرعقل را آلتى جسمانى بود هى بايست معقول ضعيفى را بعد از ایرالك هعقول توى ترادراك ;توانـكرد، چنانكهTآل حسى اكريك بار به شدت تحريك شود قوه حساسه راازادراك مهرك ضعيف تر ، ؛لا فاصله بعد از ادراك آن محرك شلديد ، عاجز مى آكرداند ، در صودتى كـه وْوءء عاقله بعل از ادرالك معقول عــالى تر بـه ادرالك مراتب ضعيفه ازمهعوليت تواناتراست؛ خامساً ععل بنفسه انحطاط وفساد وضهف وذبول نهى بذيرد ، البته به سبب اضطراب واختاللى كه در بعضى ازآلات درو نى بدن حاصل مى آيد عمل تفظكر بطيىء ترمىشود ولِيكن، همحنا نـكه دريير مردان تنهاجشم به ضعف مىكرايد
 آسانى جوانان دى تواند ديد، عمل تفڭر و تعقل به طريق اولى قابل اننعال و اختلال

نِست، زيراكهاTلتى جسمانى كه اختلال بیذيرد ندارد' . 1- دربارة: نغس ^• ب ب 19-1
$\wedge \Delta$

Yـ عفل جون به عقيدة ارسطومقري براى صور، يعنى محلى براى قبولآ نيا،

 ازعدم هخالطت، هم فقدان آلت مادى براى آن آن است، وهم
















$$
\begin{aligned}
& \text { YA إلف PYQ́-1 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r- به تشدبد لام } \\
& \text { بـ هـاملن س }
\end{aligned}
$$

كه نقط استعدادقْول صور،.يا به عبارت ذيبِر،،قابليت عقلىاست'. هعقول درعقل نفوذ



 بدان نسبت نداديم وبالاخخره عقل راغيرمنفعل شُمرديمّو جزَ قابليت دحضض كه مستلزم عدم تعين از جميع جهات است ندانسيم خواه ناخواه اين نتيجه به دست مى آيد كه ارسطوخودكرفته وكتهه استكه هعقل نيزماهِت خاصى جزوجود بالقِوهِ ندارد. بدبن ترتيب جزئى ازنغس كهآن راعقل مى نامنل (ومنظور من از عقل جيزى است كه نغس






استكه دريكى ازمباحثT تيه مورد توجه قرارخواهدكرفتـ.



\
IIP PauI Moreaux هـ دجوع شودبه
Tableau non_écrit _q
Non_écrit du tableaű - $V$
^- دجوع شودبه هبحث تسقل
$A Y$

## P








 هى كيردواوست كه معقولات بالقوه را كه در صور جزئيه ملفوف است مشعول بالفعل





 ازنانزده سطر نيست"

دربيان طرزعمل عقل فطال ارسطودو نشبيه دارد: يكى ازآن دو تشبيه عمل اين


ا- مابعدالطبيعه، ثنا \&q. اب
YI • - -r-









 عفل منفعل منقوتىكردد.



 وليكن جاىىآن استكه به تفصيل بيشتر:برداخته شود.




 عبارت ديكر دورجنبه ازيك جوهراست كه از حيث وجود وحدت دابر و و از حيث عهل

 مى توان آورد:







 يعنى عةل هر كز مستقيماً خودرانتقل نهى كند، بلكه، هودد نعقل آنمعقولات ديكراسراست،

 فعالنيستوالا اكر عامل فعليت بخت درقبالعقل بالقوووجود جوهرى مستقلمىدالنت

 باخود عغل حاصل كردد. على الخصوصكه إرسطوتأكين مى كند كه ممكن نيستك كهعلت مؤ تُرخارجى باعقل مختلط شود و به همان ترتيب كه سا ساير معقولات را را فعليت ميندهد خود عقلن رانيزمعقول بالeعلسازد. جه، اين رأى باحكم به وحدت وبساطت عقلكه

ا- دجوع شودبه س 40


به نبعآناكساكورس هورد قبول ارسطو بوهه است هنافى است، وبدين ترينب چاره جز ابن نيستكه عفل راجورهرى بسيط ونامنقسم بدانيم.











 مبدأى رافرضكندكه بتواندآنهارا ازماده تجريد نمايد ومهعول بالفعلكردراند و اين همان استكه عقل فقال مى مويد. بدينترتيب فيلسوفى كه قائل به وجود معقولات مغارق نيست ثا آنها را هورد





Reminiscence - 1


- معتبرشمار م

اين تيتجه مودد تأيـيد ثاوفرسطس شاكرد بالا فصل ار سطوست كــه هى كو دي :


 هر كب ازماده وصوزت هن كويدكه 》به يك هعنى اين دوععل دوماهيتدار ند، به هعنى
 دزشىء هركبَّ واقَ است وصورت مفارق ازماده نِينـت جنبهُ صورى وفعلى عقل نِيز با

 ارسطوهرادف با لفظ صورت ازحيث تعا بل بآن باعدم است. البته در اينجا هنظور او
 است وچون چنين باشد، يعنى ععل فعال نسبت به ع\&ل ههـكن ها نند صورت نسبت به



نخستين أست جاى دهند .
خلاصهُ أين تفسيراين است كه ععل درعين وحدت داراى دوجنبهُ متغا يراست. ازجنبهُ فُلى خود هعقولات بالقوه وا كه در اشـواء محسوس است نورانى هى سازد ، 1- هصصود، جنان كه جزء سا بقعبارت>اكى امت، عقل منفعل است. Y- يعنى مركب ازماده وصورت Habitus _r F ه- براى توضيح بيشتردجوع شُود به مبحث امل عیّل











 جنبهُ هفارق و مستقل و خـارجى بـراى آن بيشتر مناسبت دارد و اينك شمهانى از آن اوصاف :
ارسطو در كتاب تكون حيوانـات می كويد كه تنها عفل جنبُ الهى ذارد ؛



$$
\begin{aligned}
& \text { ry ill fra - } \\
& \text { rer - Y الف }
\end{aligned}
$$

r-
اجمالى مابوده است.











 ازآن حـت
 "





Zabarella (1)

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) در بار: نذ }
\end{aligned}
$$



بدوناين كه نأثيرى از حيات به سوى خودآن بازكردد . خدا كهفك, هطلقى استكه بيوسته در فعليت است باعقل فعالكه آنن يز هدام بالفعل است ونشانى از فوه در آن نيست ' ودر بارء معقولات عالِه و مبادى اوليه فنكر مى كند و بآنها وحنیت دارد از .بك جنس است ' . ذر لحظه هاى زودكذرى جداثى از ميان عقل فعال و ععل هنفعل


 بِان اونِيز جنبهُ ذوقى و شعرى به خود مى كِيرد كه نمودار حالت هيجِان و انجذذاب روحى است. البتهوقتى كهعقل فعال بااينصفتالهى توصيفشُود ديِلر آن رانمى توان در درون انسان جاى داد زیِر اكه ارسطو خد| را جنان توصيفكرده استكهنیىتواند واقِ در نفسبشرى باشد 「 . اششكال حنين نظرى ايناست كه خدارا طورى بايد آصور كردكه iهـام علمومعرفتمارا ، حتى قبل ازاينڭه خودمان بهدستآوريم ، دارا باشش.

 نغس نيز ازجملهُ T T تهاست متفاوت باشد . ثا نِياً كسا نى كه كفتها ند عقلفعال يِكى از مدارج سلسلهُ هو جودات است كه از انسان ;أخدا بهطريت اتصالى ادامهمى.يابد . يینى همانططوركه ارسطو معتقد به وجود سلسلهُ مرانبى از موجودات بست ثا عالم انسان بوده است اين سلسله را از انسان تا اجرام آسمانى و عمول مجرده و بالاخره تا خلا اداهه مىدادهاست . عقلفعال يكى از (I) (Y (Y
 Y (r) راس م Yا Y به استناد كتاب رلام، از ما بهدالطبيعه.





 ;ا بدمر:احت درخود انسان دانستهاست ' ورأى أو را هى توان حدمتو سط در بين رأى
 انسانو داراى وحدت جوهرى باعفل هيولانى شُمردهاند دانست . اين كروه اخير












Yif سul (I)
arlivairio ( $Y$ )
(r) در بار: ننس •
as













 معقولات درآ يد، غيرمنغعل است. اما عقل فعال جون فغليت تاهه است و وجهى براى آى



Y- رو بن ص •

KA و Y Y Y Y A - r
rf
ه- دجو ع شود به م 99


 كهآن راست وايـكن ععل فعال به سبب این كه فعل محض است موردى براى ازنعال
. ندارد
 بامعقولات خود وحدت دا د واين وحدت بيونتهآن راحاصل است احتياجى به اين

 ـيافتهأى ازبدن نيست.
r


 از مجموعة نغس دانسته و اين مجموعه رافعليتى براى بدن جزئى فردى شمرده است كه بعدازفناى اين بدن باقى نیى تواند بود ؛ . درابن موارد مفارقت راتنها به عفل فعال

YQ-Yr
俍 است و بعد از آن كه در اين ذهل صفت مغاردت را درجنب اوصانى از تبيل عدم انفعـال و و
 فصالكرده است.
Yا Y
91



 مى يابد. „عننى جون زمانى باععل منفهل انحادجست مى تواند ازآن جداشود ودرقبال فنايذيرىكه عقل منفعل را حاصل است از بقا وخلود برخوردار كردد . حتى ماهيت حقيقى وذاتى خود راموقَى بN دست دى آورد وبه تمام صفا وخخالوص خودظاهرهى كه اشتراكآن باععل منفعل وبا بدن ازميان برود. مادام اينمشاركت وجود داردعقل فعال، با ابن كه هدواره انفعال نابذدرو iاTميخته است ، طبيغت حقيقى آن در ظلمت است ونيزازاين جامى توان نتيجهكرفت كه عقل آ آغا• كه ازبدن خارج باشُ به تمام حدود وسعت فكك خود شاءر است و حالى آن كه درداخل بدن حوزء عهل آن ناحار محلود ومحصوراست.
 دارد عقل فعال اشرف ازععلى استكه نسبت بهآن در حـكم عقل هن:عل است اكر جه خود اين عقل. بذا iه چنان كهكفتيم انفعال نايذيراست. عقل فعال نه تنها اشرف ازععل منفعل بلكه اقدم بر آن است. توضيح إن كه علم هقتضى معلوماتى استكه از خود آن هتمايز باشد و عقل مستلزم معقولاتى غِر از
 خود يـكى هى شود وتنها درعلم بالقوه ـاعقّل بالقوه استكه، حون معلومات يامعقولات رأتأمل نـكرده وبآآنهاوحدت نِافته است، اين امتيازهحفوظ مىماند. يس عقل، تادر

 rrer .

مرحلةٌ قــوه قرار داربد غير از معقولات خويش است و همين كه به اين هعقـولات
 بامعقولات اتحاد مى.يابن . بلـن تر يـب درنظر اول چنان است كه كوئى هر حلهُ قو•
 ععل بالقوه بهكارافتد وانبساط يابد حاصل مى شود واوليت واصالتى ندارد ، و ليكن بايد دانست كه اینتقدم تنها ازلحاظ افراد است ، امااكر ازلحاظ كل وبهطور هطلق


 وكاه غايب باشل ، بلـكه فعلى ازلى است وعلمى است كهخارج ازاهتداد زمانى قرار دارد ، وTآ:كاه كه عقل هنغعل فقط قوهاى براى تغكر است عفل فعال درفعليت تفـكر قرار دارد ، وحنان كه در مابعدالطبيعه آمده استتحالتى كهعقل انسانى را در لِظظه
 الههى بهطود دائم و ازلى تححaّدارد '. بدبن ترنيب عقل فعال به سبب اتصاف به اين صفت حنان مىشود كه كوئى بهتر است كه آذ را مستركدر آمام افراد بشناسيم ‘يعنى

قائل به كليت و وحدت آن شويم •
 وكلى وفعل تام وبا لذات وعارى از امتز اجباماده وفاقد آلت جسمانى ومبرا ازانفعال
 پس ازاين خواهيم ديددخولآن را به بلنو تعلق آنرا بهو جود فردى انسان|زخارج بدانيم ، ناجار بايد سلب تشخص از آن نمائيم ‘ يِنى آن راlامرى مشترلك كه نسبت آن به همه كس يـكسان است واختصاص وجزيُيت ندارد بشناسيم . زـيرا كه ففكر هر


يك از افراد مقتضى صور جزئيه است و بـه ههين سبب مر نبط به بدن جزّى انسان
 بدن ندارد و بدون TT خود واز آن خود بداند ، يدنى در فلسفءُ ارسطو عقل فعال را بايد شيُّى فوق طبيعى و فوق انسانى شهرد وروحى از جنسديـك, دانست ' كهآنجه دز هزفرذى نعينشخصى ندارد ;هى تواند ناشى ازاين دوح عقلى باشد ، واين روحعقلى كه هرجا كه بهظهور رسل بیتفاوت و يِكسان است خارج از وجود جزئى افراد انسان است و اختصاص و تعلق بههـّع كدام ازآنها نسارد البته اين مطلب در آثار مفسرين ارسطو هجل مناقشه است كهكدام يك از دو
 كدام از اين دو فرض براى اينكه عقل فعال را تشخص دهيم يا آن رامبدأ تشخصص بدانيم وافى نيست . اگر تشخص بهماده باشد حونعقل فعال يـكسره غير مادىاست. و حتى فاقد ارتباط با آلات بدنى است ، از تشغضص بهردور نهى تواند بود . اما اكر تشخص را به صورت بدا نيم باز بايل اينصورت به مادهاى صورتجذير شود تاوجودى متشخص تحقق يا بـ . و بـ ين سببعقلى كه تشخص مىيابد همان عقل بالقوه است كه خون هعقولات با لقوایىه در احساسات و تصاوير خيالِه مندرج است فعليت بذيرد اين عقل زيزفعليت هى-يا بـ يعنى فعليتآن درضهن عمل تعفل وبه نبع فعليت معقولات حـــاصل مسیود . و جون تعقل ما متّاوب است فعليت اين عقل نيز يـوسته حاصل نيست وحال آنكه ععل فعال فكرهعضضاست وبيوسته درحال مداومت واتصال باقىاست وجنين فكرى نافى استدلال نطفى استكه خود نقيصهاى براى تعفل شخخصى بدحساب مى آ يد واضطراراً ارتباط به حــات طبيعى ومادى دارد. بههمينسبب عقل فعال همين
 Y- Y-جوعشود بدرود



 است و (ازل لحاظ اين عقل) ياد آورى براى ها حاصل نيست.ه اين نصريتح هؤيد اين
 كفتكه بيوسته مىانذيشد وطبيعت ذاتى عقل فنال دردوقعى كه مغارق از ذنفى انسان كردد وتنها ازحيثكليت و از ليت و فعليت تاهء خود در در وراى تعلق به نفس انس انسانى

 دارد وبعازاين وجود خواهدداشت و قبل از اين نيز بيوسته وجود داشته است، يعنى



 به همهُ جهانى كه درزيرماه است مساوى مىشمر ندكشيده شو ند. درمقابلآ كانكسانى

$$
\begin{aligned}
& \text { Eternel - }
\end{aligned}
$$



 -


 در درون نغس انسان وصورت بخشَ وجود جزئى وفردى هر كدام ازافراد مى ششمارند.
 به عملآ آمب و درضمن آن اوصافي مميزاين عفل نيز روشن كرديد جاني



 ايننوعاستكهصوراثياء شناختنىوانديشيدنى








ا- رجوع ثودبه اختلانآرائى



$$
\begin{aligned}
& \text { د } \\
& \text { Yا • }
\end{aligned}
$$










 جديد بى بردها ند،اين تمثيل خالى از الثكال نيست

 در تفسير اين هذهب بكشايد . همين قدر بايد كفت همانطوركه لوازم ظهوردالوان بالقوه درظلمت وجود دارد منتهى نور آنهارا تحقق ميدهد و و بها الوان فعليت مى بخشد بدون اينكه آنها را ازعدم بهو جود آورد لوازم مهعور ليت نيز بالقوه در اشياء جزئى

> (Y) مبحث ابصار ازهمبن رسالد
> (Y) دربارء نغس • •
> ( $)$ ( $)$ (
> Y (
> (9) داك س •
> . مبحث اسكندر افروديسى اذ همين كناب (V)















## هـــعل تعقلوو حدت عقلووعهقول





 هر كونه جنبة مادى در میییابيم '

$$
\begin{aligned}
& \text { - }
\end{aligned}
$$

T نجچه هورد تفكر ورار مى كيرد بر دوقّم است :
 بالقوه تقسیم

 و نه بالقوه تقسیم 0ى يذيرد و آنها صور نوعيه است كه باز نفس ما آنها را دو زمان





 اشياء كه، باسشهود مستقیم حاصل مىشود، خططا نايذير است وليكن ادرالك روإبط اشياء،







ا ـدر بارة نفس كناب㢈 | Y Y Y -
|Y Q

эذذبر هىسازد هنوز احتياج به تصاوير خيالىدارد، چنان كه مى توان كفت كه نفس


 يعنى حـكم كلى عقلى رابدون تطبيق آن بر تصوير جزنئى خيالى صادر نیى كنيم ،در


 بخشيم تصود نهى توانيمكرد. اينخود يـكى ازو جوهاختا(ف هشرب ارسطو بافافاطون
 تفكر فلسفى بى آن كه از اين تصاوبر استعانت كند مى توازد بهصور هجرده إشغغال جويد ، اماارسطو قاثل بهلزوم مداوهت در بين قواى سفالى نفسانى واحتياج عقل بد تصاوير خيالى است ' وبه قول اوهر كدام از قواى نغس قووء بالْاتر از خود راتمهيد
 قواى روحى انسان استبا يدكفت كههمأقواى نسبالقوه انتياق بـفقلععلى دارد،وعهل احساس درهمانحال كهبالفعنل شیءجزيُى اlادراك مى كند بالقوه امر كلى رادرمى. بابد


 هى كيرد، يمنىهر كونهتعقلى مستلزماحساسىو بالتب دستاز متخيلى/استكهمقدمبراين تعقل
ـ ـ داسصץ•ץ
Y - در بارة نغس

بابشد'. إين احتياج ازآنروستكهارسطور برخلاف افلاطون قائل بهو جود معقولمططلق















 بالفعل بود كهجدا ازعقل است وبا ثأثير بردوى عقل فعليت بدان مىدهد ، يا بايد


 بود وبدين ترتيب نفس انسانى دارايى ديناميسم درو نى است كه ازمقام احساس آغاز

مى شود وباعبور ازمرحالةُ تخيل به سر هنزل عقل مىزسد كه عالى ترين مرحالها يست كه جاذبهُ خارجى يمنى تأثير عامل مفازق وجود محسوس وامشتاق به آن كرد دانيده

 ذكر تحول زمانى قواى نفسانى جز اين كه جر يان تشـكيل مادءُ تعقل وا بيان كنيم
 ععل بالقوه با معقول بالفعل و هعقول بالقوه باعقل بالفعلفعليت مى.يا بـ واين دوعبارت رامینى واحدى است r . در توضع ايندعنى واحد كوئيم كه فعل هعلقاً در حكمت اليسطار بر قوه مقدم است وهمان است كه علت فعليت قوه است ، اما در •ورد عمل
 كه ابن تقسيم فقط جْبهُ انتز اعى دأرد و به قصد سهولت بيان است ، ومألأ در هردو
 نخست عقل با لفعل ياعقلى كه از لحاظ جوهر خودبا لفعل است 「بردوى معقولبالقوه

 كرداند وعهل تعقل را فعليت بخشد ثـ منظور ازاين كه ععل فعال بر معقول بالقوه تأير مىكند اين لست كه هعقولات بالقوه راكه در اشياء مادى جايْ دارد و در طـى

 انديشندمو|نديشيده هردو يـكى است، هعقول بالفعل باخود ععل كه آن آن دا مى انديشد


1- روبن ص1919
r- Y
 هم بهقولمعنقدبن به وحدت عقل ثابت باشه ץ _دجوع شود به دو كورت صر با $1: 9$

















 شیء محسوس دارای وجود متينين بالفعل در عالم خارجى است ، از همين دو براى

$$
1 \text { - به تعبير رو بن 190 }
$$

Y - ب ب
Habitus - $r$
199 -
ه - در بادء نغس

شناختن كيفيت عمل احساس نخست با بـ اشياء محسورن و خواص آنها را بشناسيم ، چنا نـكهروث ارسطو در روانشناسى چنینبودهاست '.|ماهعقول درخارج وجود متعين ندارد،زير اكهمعقول كلى است وكلى درشىء محسوسو جودبا لقوه دازد ، و وجودبا لقو• ;ا فعليت نيافته است قابل هعرفت نيست . جس براى اين كه معقول شناخته شود بايد
 واينعمل يعنى احداث مفاهيم كلى وفعليت بخشيدن بهو جود با لقوء آنها همان عملى است كه نعقل نام مى كيرد . بنا براين تا عهل نعقل بهكار نيفتاده است هعقول بالفعل
 است كه معقول وعقل هردو به وجود مى آ يندوبا يِكديك, متحد مىشو ندو به همين
 فعل مشترك دوقوة متالزم است ، يعنى قوهاى كهحيوان رابراى حساسيت حاصل است باقوْاى كه در شىء خارجى برای هحسوسيت وجود دارد به اشتر اك ههد بِبَر فعليت


 در تماس با معقول وارد شود خود معقولمىكردد، وبه قيام با احساى مادماى براى آن نيست تا بهترك اينهاده وخلو ازآن هجتاج شود ، ازاشتر الك سخن نمىتوانكفت؛ بلكه انتحاد جان اشتر الك رامى كِرد، وجداتى در بين عقل و هعقول وامتياز آن دو ، ثا آنجا كهدر مر حلةُ وجود انسانى مهـن است ، ازهيانبر مى خيزد . 1 - رجوع شود بهص ه ازهمين كناب Y - رجوع شود به دو كورت ص به اقتضاي كلام منتهى به نحو اخخطار كه هناسب با آن هعام بود آوردمايم • Y - دجوع شود به م بr به بعد

111



 با يد بهنحوى ازانْاء عقل رادر خود داشثه باشند ،وحال آنـكه جنين نيست ، وهر


 بلذ آيند وصورت و كليت خود راظلاهر ساز نل . وحون اين صغت برایى عقل حاصل






 فعل همواره ازضدى برضن ديِلر وارد هى آيد. همینين كفتيم كه ذر مورد احساس




 1 - دجوع شود به ران ص Y•

MY





















Y乡 ب̧Ya (i)<br>Yチ^^(Y)<br>

الستقالا دارد . وباإنتـكه غذاخوار استعدادي برایثغذى و حاس قوْاي براي احساس , داراست ، اكر غذا زا نسبت به غذاخوار و محسوس را نسبت بهحاسدر نظر نگيريم، شركدام خود بهخود شى\& منعين ومنتقلى است ومادهاى وصودتى براى خو.يشتندارد. (I . ذارد و موجوذ هستقلىاست، ْنتههى اكر آن را به قياس بامعقول و از لحاظ عمل تعةل درّ نظز آوزيم ووهاى براى معقول شدن و استعدادى براى تعقل كردن دارد .


 ميطلب مثالى دركتاب نغس آورده است اختلان نظر ايندوكروه درطرز تعيراينهثال

نِيزِ تجلى مِافته است .
ارسطومى كويد: اعقل بالقوههمانهعقولاتاستر يلكن با لفعلقبل|زاين كهبينديشد هنحَ



 :ميهنى استكهماذماى وصورتى وخواصى دارد، عقالهِولانى نيزداراى تعينبالفعل و منشأ صغات وآثارى هىشود، منتهى به قياس بامعةول و از حيث عمل نعقل فقط قوء: محضاست، همان طور كه لوح نسبت بدانحه بر آن نوشته خواهل شد استعداد صرف (1 (1 در بارة نغس
 بهعفل هيولانى نسبتداده مى شود بدقياس عفل بالفعل است وهيين ماهيتخودآن يستْ. بدين تريّبد در نظر ثاو فرسطس عقل بالقوه را هى نوان مانند قوءء حساسه دانسنت

 وجود متعينىدارد. بهمهين نحو قوء: عافلة ياععل بالقوه نيز قبل ازاينن كهبه تعقل آغاز

 خواص معين است،اكر جه اينشىء وخوام آنداراى جنبهُمادى ومرتبطبآآلات بدنى نباشد وبههمين سبب منفعل نسُود. خا(صه عقل از لجاظ وجود تعين داردِ و از لجاظظ معرفت فوء هحض وعدم تعين صرفاست. البته اين زظر باءقيده بهوحدتعقلكدقباك'
 بِذيرفنهاند. اما درمقابل ثاوفرسظس اسـكندر افروديسى به راه ديـكرى رفته و 'تشبيه




(1) على الخصوصباكر تو جه بهاين شودكه انصقول إدسطو دربلب ماهمبتخام ازعنل

الف

Tableau non-écrit ( $r$ )
Non .écrit du tableau (r)

تز تيب تها واقعيتى كهعقل مدكنرا حاصل مىشود همين امـكان محضوقابليتصرف ابست، نهحيزديكر، وحتى آنرااز لحاظخودآنو بدون هعايسه بامعقولات نيزوجودى



 كاسب عقل بالملكه ونظاير آن دانست وبه همين سبب بسيارى از مشائيناسـكندرورا


 آشكار است . ازمغسران جديد كنانى مانند لئون ووبن آنرا بذذيرفتهاند.
 وجون هردو اينفعليت را بهدستآوردند با هم متحدهى شو ند. وآنجاكه پا هاى فعليت مطلق درميان باشد وصيرورت ازقوه بدفعل. حاصل نيايد بينعقل ومعقول انحاد ازلى است، زيراكه معقول ناكزيراست كه درضمن عقل ازفعليت بهرْور باشد. ،وعقل جزاين كممعقو لىىا بينديشد ودرمقام فعليت مطلق اين مععول خودآنعقل باشد معنىديگرى



 است، ناحار بايد ذهنما درجائى توقف بذيردكهآن را مبدأ اصلى و اولى شمارد .
 (Y) امثالابن رشد وارابنسبنا(رجوع شور بهتعليةات ابنسبنابر كناب نفسادسطو.)

آيا اين مبدأ اول عقل بالفعل خواهل بود يامعقول بالفعل؟ بدين تريْب مسألهُ تقدم عقل برمعقول يامعقول برعقل طرح مىشود. نخست حنان به نظر مىزسذ كه نقلم با عقل باشُ، زيرا كه عقل استكه در حـكمت ارسطو مبدأ عالى غائى براى همه عالم است. ارسطو درائبات تقدم عقل بر معفول هى كويد كه اكر عمل اول جز نغس خود مورد ديغزى براى تفكرهىداشت اين امرارجح واعلى ازخود عقل مىبود ، دس أو

 صورت آنهاست، جس ععل عين واقعيات اشياء يعنى صور معقول آنهاست. بنابر اين
 خود همان هعقولات است واكردربارءٔ خود فخكر هى كنل درواقع صور معغول را مورد تأمل قرارمىدهد، يعنت, عقل به سبب تماس بامعقول و اتحاد باآن است كه عاقل شثده است والاععل بى هعقول رانه عقل و ;ه عاقل مىتوان دانست. بس وجود اصلى وواقعى ازشىء يا اشيائى است كه ازلا" و هطلقاً بالفعل است ، ـِعنى اصالــت و تقدم با صود همقول كلى است . و البته با اين نظر حـكهت ارسطو بسيار نزديك به فلسفهُ اصالت معقول افالاطونى مى شود ' .
هـ اصل عقل ومبدأ آن
اراوصافى كه ارسطو براى عقل مذكورداشت وخاصه ازاين كهآن وا دارایجنبةٌ الههى وخارجى دانست اين نتيجه برمىآ يد كه عقل يا نفس. عاقله درزديف نفن نبانى
 فرارمى كير نل تما يز خود را ازدست مىدهند وباهم ديِلروحدت مىيابند، و از همين جاستكه باوجود تعدد نفوس درهرمو جودى يك نفس بيستر نيستّ. منتهى هرمرتبهاى 1- دجوع شود به مبحث ا;لVاون وارسطودرهمهن كثاب r-

ازموجودات درنفس واحد خود قوايَ نفوسى را كه بست تز از آن است داراراستو









 وارد مىشود و همين ايراد مستمسكك مخالفان اين كروه تواند بود ناساز كارى آن با با با وحدت صورت است . يینى خون نفس صورت بدن است و هر شيئى جز يك صو صوت
 راكه مميز او ونمودار خواص نوع او، يعنى صورتاواوستا، باساير قواى موجود درد دراو







Y -








 بديد مى آورد، وآن اينكه باقول ارسطو دربارءٔ مبدأ ععل و جنبهُ خارجى الهى آن موافق نمى نمايد وبتر آن استكه بدكوشش اين كروه دررفع اين اششكال :توجه كنيم و مغاد تنسبر يـى از متأخران اين جمع نهائيم:




1ـ كناب جدل A • الن Y-Y |

Y- از افراد اينكروه مىتوان ازقدماء طماس قديس وازمتأخر ان مارسل دو كورت
را نام برد.
ץ- مارسل دوكورت در نصل i i ازكتاب عقل درمثرب ارسطو Generatione animalium _ كتابدوم تصل سوم


 و" نفس خْساسنُ خيوانى .و نفسن . ناطقهُ انسانى كه هر كدام در هر حلهاى از قوه به فعل

 هى آنـكه مقدم بر آن و خارج إِآن وجودنى برإى آنها باشثل ، يا هرسه بايد برجنين


 برماذءٔ جنين وخارج از آن دانست ، زيرا كه بعضى از آنها متكى براين ماده است

 نفس ناطقه را جنين بدانيميعنى تنها اين نفسرا ازخارججنين هنتقل بدانبشماريم

 جهان مركباز آنهاست متفاوت است يعنى جنبة الهى آنها بيشَّراست و ازا بعضى راَ ماده́ بُرِيفتر و عالى ترث؛ است . علت مشمرء: نمام موجودات زنده در هنى پیر آ广هاست و آن ننخه 'ايست كـه شباهت به عنصر مولد نجومى دارد و در واقع

 نفسانى زا بهبطن مادِ هى برد و در آنجا جنين دا بارور هيسازد جیسـت ؟ آيا این
$\because$ Preuma (1)
$1 r$.

اصلنفسانى در موجودانى كه از عنصر الهى عقل بهر دورند هستقل از ماده است يا از


 مى آورد داخال كردد ديـكركون مىسازد . از اين توضتح معلوم مىشود كه هنى زن

ومنى مرد بالقوه واجدنغس و بالفعل فاقد آن است" .


 او منحصر به ايِناستكه صورتى را درماده́ حاصله دربطن صنف مؤنت منتقشسازد' .
 صورت براى جسم Tالى است ، نمى توانل يـكسره از خارج در آ يلـ يعنى از طريق ;طف؛



 , اT

 عقل را همراه خود هى آورد . اما نسبت به ساير نفوس تنها در حـغم مبدأِست كـه

 YY-YY' N(Y) تكون (Y)

171

كه بكوئيّمكه نفس نباتى و نفس حيوانى صورنى است كه كه در خود جنين تحت تأثير
 از صلب بدر بـدان مىرسد .








 از طرف مادهاىكه فابل و حاهل آن حر كات است به حهول بيوست در خود آم آنمهاده





 میىدس وصورت جوهرى ساختماز آلى انسان را بِيدمىى آورد. زمانى كه عقل در آن

$$
\begin{aligned}
& \text { Y Y Y Y ب }
\end{aligned}
$$

فعليت مىيابد حنانكه كقتيم هجهول است وليكن بيدابِت كه هر حـكمت ارسطوظهور



 برطغلن انسان به وضوح مىرسد كه او نيز در موقع ولادت بإيد فغليت عغل حود را بتمامها بهدست آورده باشد.















ه (1) تكون حبوانات











 نشده. بلكه قبالز نيز وجود داشتهاست .









 راكه صودت برای ايجاد صودتى هم كام خود يا براى فعليت دادن به قوء خود بان باء



















 مى ماند وuلب صفت خا(ق. برآن استميسر مىشود .




 است كه جنبهُ الهىو ناهتحرك دارد، وپونتنها اينرأى براى سلب ماديت ازنطفهكایى




 صورت نوعيهُ |انسا نيت سير نمايد.
اين تفسيز كه ازجنبةُ الهى وخارجى عغل در نظر ارسطو بهعملآْمه است با بعضى ازرؤس ععايد ارسطو مطابعت دارد ازجمله اين كه: 1 - برطبت آن لازم نيست كه خدا را واءب صورت عقلئُ انسان بشماريم تا مصادف باين انُخال شُويْم كه ادسطو سلب تأئِر مستقيم از خدا نسبت به هو جودات كردد واءتقاد بهخلق نداشته است.

Y- צيدایش انسان هشابه با ساير حيوانات باملاحظهٔ اختاف هراتبى كه در ميانآ زبا وجود دارد مىشود.
سـ بالين نظر ارسطوكه هرفردى هعلول فرد ديبغرى ازهمان نوع است و هر قوهاى تحت تأيّير فعلى كه مقدم بر آن وكمال خودآن است بدفعليت دردى آ يـهدطأ بق

1- تكون حيوانات

الف دr
rـ اخلاق نيموماخس
158

است. يعنىاگر اينتفسيررا قبولكنيم هحتاج نيستيمكه برخالاف ارسطو عقلرادارای

 بشمار:مْ ودرمورد عغل قائا بهاصل خلقت كه درهيتحكدام از ساير موارد اقوال اين
 '~شى



بِذير یم وازا ين راه دجار اشکال شويم.
 نحوى كه ممـكن باشُل اُمُات توافق درميان اجزاء كالم او نمائيم، خودرا ;اكزير از






 (فرهنك فلسغیص Théodicée 1 Y Y Y

اوست
IYY

اعتر اف مىشود كه باهمهُ اين كوششها هنوز ابهامى درتفسير وجود دارد واين ابهام
ناشى از اووال ارسطو وهمادى مذهب اوست' .

- Y

بهتر آن است كه نقل دو قطعه از اووأل ارسطو را سر آغاز اين فصل قـرار
دهیم :

ا- درما بعد الطبيعه حنين آمده است: هامن هسأله هحل بحث و أأمل است كه


 است



از اين دوقول و ;ظاير آنها برمى آي كه ارسطو قائل بهنوعى ازبقا و ازليت براى عقل بوده ومخصوصاً تصر یِ كرده استكه بقاى عقل بهمنزلهُ بعاى صورت بعد

 ميان مفسران او اختالاف نظر مديدTَهدهاست واشاره به اين اختالف خالى از فايده

ا- دجوع شود بهختام همان ذصل(زصل Y اازكتاب مادسل دوكورت)
ץ- يعنى مر كب از ماده وصورت



IYA

اــكسانى كه عقل فعال ارسطوؤى را داراى وجود هغارق ازلى قبلى و جدا از از



 آن مى نوان







 انسان بهجاى مى ماند هيتجكو نه آثارى ازوجود فردى اوكه درعالم الم المكانداشتهاست

 بانظر اسكندر افروديسى است و بسيارى از حـكماي متقدم بر آن وفتهاند در ميان



1- ازقبيلى روبن ورود و نوينس

ناحار حنین نيّجهایرا بهدست مى آوريم.
 وجود فردى منقول ازيدر به بسر بِداشتهاند بِاى عقل را به منز لهُ بقاى نفس ناطقهُ ششخصى كرفهاند. براى تيين كاملى ازاين عقيده بهتراست كه بازاز قول همان هغسر
 عقايد ارسطو برای تطبيت آن با نتاديجى كه از هعتقدات مذهبى مايـه كـرفته است

باشد :
این مفسرمى کويدكه هحيط اجتماعى يونان وامتزاجى كه قواى مختلف یدنى ذرآن بإيكديِكرحاصل مى كرد وهر كو نه تشخصص وتفردى درضمن هيئت نآليفى قواى
 افراد واشخاض نما نذن، ومعتقدات دينى آن قوم نيز چنان بودكهاصولاُتو جه به ماوزاء

 و اصالت را از افراد مىداند و جوهر صودى هركدام از. افراد انسان را نيز نغس او میششمارد. راجـع به ععل درنظراو بايدكفت كه در اينكه جنبهُ انفعالى آن تعلق به اشخخاص إنسانى دارد شـكى نيست . اما عقل فعال باتفسيرى كه اصحاب ههيز رأى به عمل آورده وآن را ازلحاظ وجودى وجوهرى باعقل منفعل يـى دانى دانستهاند اشكالات وارده ازميان مىدود.يعنى چون به جاى دوعقل باصفات متغايرعقل واحدىكهداراى دوحيشيت است واقع شود دليلى نمىماندكه إسطورواهعتقد به بقاى فردى نفسانسانى بعدإزفناى بدن نشماريم. والبته اين بقا راجع به جنبهُ عقلى نفسم حيثالمجّووع
 جوهرى آن وارد نیى ازد ومتحتاج بهآلت جسهانى نيست مى باشد. 91



















$$
\begin{aligned}
& \text { Y- } \\
& \text { 的 } \\
& \text { r--19 فl } 1410 \text { - }
\end{aligned}
$$

آ نَجِه زلر ادعاكرده است' شخخصيت انسانى درعقل او يعنى درجنبهُ باقى وخالل وجود
 ازانحجلال بدن اودانست.

اها اكراين مفسر ارسطوراقائل به بقاى نغس فردى انسان هیشمارد اين عقيده راتنها درباب ععل فعال اوندارد،چه، عقل فعال برطبت نبيين وى ازعقل منفعل جدا
 نيست سؤالى مى توانكرد وآن اينـكه نغس ناطقه ه'تند هر زفسى به منز لهُ صورت و فعليتى

 همان دلِل كه بحث اودراينكتاب راجعع به نفس به طور كلى است، نه راجـع به نفس انسانى، طرح نـكرده است.|هاعدم طرح هسأله موحب اين نيست كه نغس ناطقه را به آن دليل كه صورت بدن است مفارق از بدن نتوان دا نست. زيراكه اين قطعه كه در ما بعدا لطبيعهآ هده است حـكايت ازآن هى كندكه لازم نيست كه تمام صور را به طور كلى ازمادء خود قابل مفارقت ندانيم: "اعلل محرك هعنم برمعلولات خويشند وليـكن علا صودى بامعلو لات خود باهم وجود دار ند . ساهت آنڭاه موجود است كه انسانى سالم مو جودباشد وشـكلكرءمفرغى جز باخوداينكره وجودندارد . اما اين مسألهمحتاج بحث است كهآَ يا بعدازا نجالالجسنم مركب ازماده وصورت حيزى إز آن به جاىمى ماند
 ا- زلرعدعى اــت كه ارسطواين مساله رامسكوت كذاشته است كهآيا ششخصيت ا نسان
 . Yـ Yـ بر بار: نفس fy fy الف

Iry






 بالةوماست،.يعنىازاين لحاظ وابستهبه ماده است، به قول خودارسطوردرهمين موضع از

 كرد كه عغل منععل هود تى برای مادء بدن است كه مى توان هم آن را را فساد نابذير شمرد وهم ازلحاظكيف داراى وجود بالقوه ورابسنه به ماده دانست كه دز ضمن عمل تنفل نغيركيفى خاصى حاصل مى كند. بس، جون ارسطورمم عقل فغال را بعد از فناى








Y-

سץ

 تنهاششختصيت أنسان به عقل اوست بلِكه سعادت وى زيز درحيات عقلى است و ارسـطو


$\because$ بقاسْ
 وخأل او بعدازفناى بنن حجأونه است؟ زلر با اين كه عقيده داردكه ارسطو نغس فردى انبان راباقى نشمرده’است"وليكن دراين نـكته خق با اوستكه عقل هغارق از بدنرا





 حِون اين اضطرإرازميان هيوود'خود. دعقولات وكليات رادرهمان حال نجرد أنها ،


 : rrer

en

در اين باره ساكت است وليكن دوح مشرب اوحاكى ازاين است كه همان ساختمان







 براى اوبايدار مى تواند بود وهتعلق عقل درحين مغارقت از بدن كه انـ از بُبات و بـاء برخوردار است مى تواند شُ .






 را تنها ازعقل فعال بدانيم بيداست كه بقاى نوون اشخخام تاته اندازه اعتبار خود

 ارزنّ اخلاقى نيست ، يمنى براي اين كه ضامن نفوى وفضليت افزاد درزندكى دنيوى

[^0]باشد هركز مورد استفادء ارسطو قرار نـكرفته، وتنها در نيتجهُ هلاحظات فلسفى وسير
فكرى اینـحكـم الظهار هنين نظرىلازم آهده است ' .
A-ارسطو افلاطون
 نوودند وبه تبع آ نان تامدنى درفلسغهُ اصحاب نظر این كشور مفاهيم غير مادى پديد ;يامد . اقتضاى چنيْن مشر بیى آن بود كه اعتقادبهتجرد نغس. براى آنان هاصل نباشل حنان كهحتى آناكساكورس نيز باوجوداقوالى كهازاودربارء اعتقاد بهعقل منقول|ست تصورى صریح در بارءٔ نفس غيرمادى زداشته|ست. حون زو بت ؛همذهب اصالت هفهوم
 مثال و مبرا از شوائب ماده است . يعنى افلاطون نجرد نفس را از بدن به صراحت هحرز و مسلم داشت و در اين معنى او را هى توان از جكتى وارث عقايد فيدّاغوريان
 نفس حاصل كرده باشنه .
بى شبهه باید كفت كه ارسطو در ابِداى امر مذهب افا(طونى داشت צو در
I ـدجوعشود بهرود
Les Physiocrates - $Y$
Melissos de Samos - $r$

 ازهاهلن امت (س

Philosophie des Concepts - $Y$
Spiritualisme duqliste - $\Delta$
צ - دجوع شود به مبحث تحول آراء ارسطو در بارة نهس فصلجهادم از بخشاول ابن دسالدكه خلاصهاى از كناب نحول روانشناسى ادسطو تأليف نوينس است
 آن با نخيلات بلـ
 $\therefore \therefore \therefore \because \because \underbrace{\circ}$ فيام كند .




 افاطون r



 لحاظ كا


 - ا- دجوعشود بیرود
 كناب كه خلاصala از كناب تحورل روانشناسى ارسظو تأليف نو ينس است rـ مثالا هـحاوردة زدروس

Irv

است كه بهتدريج از ساده!همر كب میرود وهر كدام از إِ اشكل درمر حلةٌ خود شامل
 زفس وا بهطور كلى در هیرض نحقيق قَاردهد به اقسام نفوس ومرانبآنها تو جهدارد يعنى از نفس نبات , از اين مراتب واجل مر تبهُ سغى و فاقو مرتبهُ علياست ، و هر نفسى در مرحلهُ خوداز





 نظر ارسطو نتيجنه تركيب اجزاء بدن با يـكهيـكر است ، بلـكه داراى جنبهُ جوهرى







Statique (1)
Dymamique ( $r$ )
(r) مّحنين به مبحث تجرد نفس در همهين كناب YYIgrr.

كه مغدم بر آن است از قوه به فعل درآيد ، واز ط طرف ديِير معغولات وجود بالغعل
 جه عاملى است كه وجود بالقوه را در اين مععولات فعليت مىدهد و و البته خود آن





 و غير شخصى بوده و از همين لحاظ كليت وعدم تشخخص فنا إإِذير باشد وعةل ومعغول

 همان معقولات هطلقؤكليهاست نيست ؟ ' ه هركاه عقل بالةوه فعليت خودرا از حينين عقلى بكيرد، ودر واقع مقرى براى قبول صورفائضهاز حینين مبدأىباشد، آيا نهى توان



 برر دمند با عقلى استكه درحال صيرورت است

> (1) رجوع شود به رفككيو نانى، تأليف روبن rqu-rqur

Transcendant ( $r$ )














 مى آميزد، بإيدكفت كه تماميت وكمال عغل درحالتى استكهبه نحورى ازانحاءاءبروجود




> Immanent -
> Transcendant -
r _ ـ Demiurge $-\uparrow$
ه- روبن ص ץ•ץ



 استكه افلاطون دررساله فيدون اظهاردانياشته بود' .











 .يك معنى است. بس تصاو يرحسى وخيالى فقط شرط حهول معرفت عقلى برای ما كا كه
 مجتمع شود نآ آمادكى براى نحصيل صورعقلى حاصل آيد. بـر آن تصاو وردردرعالمواقي همين صورعقلى نيست وليكن حقأبايد ازوجر بیى كه اين صوردارد و و مايهُ كليت آنها

Y-

يمنى وصول به مقام معةوليت حاصل مى كند و نحؤه وجود و ماهيت إين فوى را به




 خود وبراى تحقق فعليت خود سيرهىدهد . وبا اين تعبير نغس جيزى از ع عقل يعنى
 كلى و خارجـى والهى است و مهعولات در آن بـالفعل وجـود دارد هـى كـردد . يعنى عغل بالنعل :بـا میaولات خاص خود كه ماهميات مجرده و صور كلئه مفارقه







Sensualisme - 1
1aץ F Y


 ץ

 اها بعد از طرح اين اشكال مى كويد كه ابن مسألهُ ديِغرى است ، يعنى بحث آن هوكول به هحلى غيرازاين هفام است، ولـِكن هع الاسف اين هحل را در آثار او باز
 ازاين مسائلكه راه حلآنها اراءه نشده درآثارارسطو بسياراست و منشاً همه آنها اين استكه ارسطوازيك سوقصدآن داردكه ازافلاطون جهاشود و هسلـكى شبيـه
 مفارق ازمعقولات نمايد وآنهارا دراشياء هحسوس جاى دهد. و ازطرف ديـك, تصور اوازمعقول وبعضى از مبانى فلسفهُ او مانند ازليت صورت و تقدم فعلا بر قوه حنان كه ديليم ندى توانل مانع اءتقاد أْهِ به تَجرد و هفاروت معقولات باشل . و اين خود كارى بسياردشواراستكه فيلسوفى بتواند هم زیالى صورعةليه رانسبت به محسوسات نفى كند وهم آن ,ـا بهُيوت رسا ند، يعنى مبلأى از ماوراء طبيعت كه بدون آن نه طبيعت و نه

فكرىنوانل بود به طبيعت ملحق سازد ${ }^{\text {T }}$
بعضى از هحققان ₹ جزء سوم أز كتاب زغس راكه بحث عقل در آن آهنهاست ميراث افال(طون در نزد ارسطو دانسته و هطا!ق با اقوال او شمردماند و اين جزء را با سائر اجزاء آنكتابكه هنطبق بردوش نجر بى وهستغيد از علوم طبیعى است دغاير

 و الهى است و حيات آن را بعداز جبائى از بدن هماتى عارض زمیشود‘قسهتى از Y-

Idéalisme objective -Y
r-
ץ- يكر به نقل دو كورت ص•
lpr

هعتقهات افا(طـون را هـحفوظ داسٌته است 'وليكن اين دليل بر آن ذيست كـه اين
 تعلق كيرد، بلكه نيجهد| يست كه مستقيماً از سير فذكى خود ارسطو در همين كتاب و سا ير كبیى كه هقدم بر آن نـارش يافتهاست بهدست هى آيد ، ولو اين نيجِد او را دو باره بهسوى افاططون بازكرداند. خالصه،ارسطو نخست قصد آنداردكه ازافلاطون جدا شود و هعقول را در محسوس و زنس را در بدن جاى دهد يعنى بدن را به هنز لهُ هادهاى براى نفسكه صورت آن است بداند، و معقول را داراى وجود بالقوه در اشياء محسوس شمارد ؛ اما چحون بنابرمبانى فلسفهُ خود او هيّج قوْاى نمىتواند بهفعليت
 معقولات بالفوه كه در اشیاء هحسوس است فعليت يابل و تصاوير خيالى كه از طريت معرفت حسى به اين اشياء انسان را حاصلششدهاست جنبهُ صوز ععلى را بهدستآورد قائل. بهوجود معقولات بالفعل وعقل بالفعل كه هقدم برمعقولات بالقوه وعقل بالقوهاست است بايل بشود . بدان ترتيب جهتى كه در معابل افا(طون براى خود اختيار كرده است بهجاى اينن كه در خط مستقيمسير كند و اورا از استاد خويش دور سازد درهسير دورانى افتاده و سرانجام به مبأُخود نزديك شدهاست • . واو خود كوثى اين|ضطرار
 و تعلال كذرانيده و كر يز از بحث كرده و مساهحه و اغهاض در يـيش كرنته است 「
(1) دجوع شُود بهرود.

 ريراون او، تصنيفتهاهلمن ( (
lef

و نظابر اين موارد در آثار او تلِلِ نِست ' .


 حقيقت مى كردد. تا اين كه خوداونيز ناكزير با تضادهاى ديـُرى روبرو شودكه رفع آنها مستلزمكوشش تازهترى از راه ديبكرى باشد و بدينترتيباس.ت كه امكان مداوهت در تكامل براى علموحـكمت حاصل مى آيد. اكر عيبى بتوانكرفت برهفسران و اتباع
 بودند كه رفع هركو نه نضادى در بيناصول و فروع فلسفهُ ارسطو نما يند و وحدت و
 بشر درراه كشف حقيقت باشل .
اينك سركذشت تحول روانشناسى در مذهب ارسطو از مبادى حيات نا اواخر عمز او درنصلى مخصوص نـاشته مىشود تامسير كوشش او براى جدائى از افلاطون در مسائل مر بوطه بهنفسوءقلو چجלو نـکى بازكشت او به اينمبدأ بيشاز بيش روشن و پديدار شود .

فصل جهارم
تحول نظرارسطوراجع به نفس وعقل
درطى كتب مختلف اوهرادوارمختلف حيات
تقسيمات - سه هرحلهُ متمايز هى توان در جريان حـات فلسفى ارسطور تمييز داد' ودرهر كدام ازاين ادوارسهكاندعغا يد اورا در بارة نفس داراى وصف بارزومشخخص دانست :
1- عهد افالطو نى كه دورء تأليف هحاورات ارسطوئى به سبك |فالاطون استاز
 هجزاوهستقل ازبدن است.


جنان است كه نهى توان مير تحولى آن افكار را در اين آثار هعين ساخت ( روبن فكى
بونانى ص Y Y (
Eudème - Y
Protreptique _ $r$
De Philosophia - ${ }^{F}$
148

 تسنيلى روا دارد ، و آن را با حنظ جوهريت خود متعلق به بدن و مر بـبط با آن . شمارد







 وبساطت نفس عقيده دارد وهمين امررا دليل بقاى آن فیشمارد، يعني، فنا برحسباين







 كردن ميان آن دوحاجب مى شود وششكم باحجاب حاجز از سينه جدا مى كر مردد نا مقر

شهوت باشد. بس آنجه به طور خلاصه دربارةُ روان شناسى اففاطون نوان كفت اين

 يعنى اعتقاد به تمايز نفس وبدن را الزيكديكر مى توان مال(ك صحيحى براى سنجش قرب وبع ارسطور نسبت به افاطون دان دانست.











 فهل جهادم ازكتاب اول) همين رسالد بوده است

 هصحت عقيده تذكر اففلاطر نى را كه مستلزم وجـود نفس قبل از بيدايش بدن است

1A Y ب









 متذكرنيست، وليكن جون دوباره بهآن جهان بيو ندد وضى داكه درجهان داشته است به ياد دارد.

بس ارسطو در اين دوره در بِّن نغس و بدن قائل به ثنويت بوده و رور حلون



 كته استكه: ("بهت, آنكه ولادت نيابيم، وجون ولادت يانتيم هر كاه بميريم بهتر از آنكه زنده بمانيه".
"م جنين در ابن رساله كوشيده است كه مانند افلاطون دلايلى بربقاى نفس

Midas -r
Silène -r

اقامهكند. از آنجمله اين دودليل رادرمعابل كسانى كه نغسبه نظر آنان همآهنـکى بدن است مى آورد :

ضلدى نِيتـ.
 و بیى اندام باشل . زيرا كه بيمارى فتّدان ايتالاف در ميان غناصر است ، و ناتوانى فقدان ايتالف در ميان اجسام هتشاكل بى انداهى فقدان هم آهنـكى و ایِّالف در ميان اعضاء مانند دست و با و بينى وحشم



بدن نيست.
ماحصل كلام ايْنـه اوسطو در زسا لهُ اودهوس هانند افاطون اعتقاد به تقدم نفس بربدن وتجرد نغس ازبدن وبقاى نغس بیدازفناى بدن داشته و براثر مطالعاتى
 نفسرا انـكار كند ويااين هردورا بهجنبهای ازنفسكه عقل فعال باشد هحدورسازد. در بارء فلسفه ــ اين رساله يـكى دبِكر از رسائل دورءٔ افلاطو نى ارسطوست كه فيلودموس r آن را نعلكرده وحیجحر ونيز ازقول او آورده است و عالوه بر اينها خود ارمسوو دركتاب طبيچت بدان ارجاع كردهانست

1- همآهنكى همان است كه درínول كذشته اينالاف ناهيديم Harmonie
Homéomère ( )
Philodeme ( $r$ )
(Y) طبيمت

در اين رساله نيز ارسطو نفسدا جوهرى مفارق ازبدن مى ششمارد ودر بين نفس


 است. همجنين راجع بدسلسلهُ مراتب اشياء واثبات وجود خدا يز يز هطالبى در آنوارد









 است. زيراكه درضهن آن هوجودات ذى روح، يا اقالز حيوانات عاليه، را دا دـ رديف



 نوان بدنراز زدانى دانست كهنغن برخالاف طبيعت خود در آن قراركرفته باثدء|اگر نيز اقتناى طبيت نفسرا مفارقت ازبدن ووصول بهعالم مجردات بكيريم لااقل بايد

بِكوئيمكه درجريان تعلق يهبدن، كهنغس راحاصل شده وكوثّى اجتناب نابذير بوده است، روابطى با بدن برقرار مى مدازد وآنرا بیعنوانآلت خود بهكار مى برد، وبدين تر تيب تالازم در بين خود وآن یديد مى آورد وتخالف آنرا بآخود از ميان هى برد.

حنين نكرى اما راجع بهعقل درايندساله هى كويدكه عقل جزء عالى نفس امت و انسان
 انسانوهـيز او ازساير هو جودات زندهُ اين جهان است. انسانى كه هحروم ازاحساس وعقل باشد نبات است و هر كاه تنها از عقل بى بهرهباشد حيوانى بيش نيست . عقل جنبهُ نظرى كامل دارد، بر تر ازحوائجعملى زندگانى است ، جزء حاكم وقاضىوهططاع ;فس است وبالأَخرهعقل همان خداست وباو جود اوستكه حـيات فنإِير بهرهاى از ابديت والهيت دارد. چون عةّل غايت نفس ونفس غايت بدناست ازهمينروعغللبعد ازنغس و نغس بعدازبدن فرا هىدسد.
 آنها افولار ارسطو راجع بهنغس چنان جلوه مى كنه كهبا وجود قرا بت و مناسبت با با


ارسطوست
در كتاب هقولات قطعه| يستكه حاكى از تقسيم صغاتانسانى ازلحاظتعلق T Tها بهجسم ـيا بهنفس است. مثلا بيمارى وتندرنتى, صغات جسم هوجود زنله مى.خواندو مشفيلى وسياهى, صنات جسم بهطور مطلق میشمارد ودادكرى وبيدادكرى را صفاتى كه حاملآنها نغس انسانى است مىداند ' . اين تقسيم بعدها در كتاب نفس مورد مخالفت ارسطو قرار كزفتهاست. چیه، درآنجا حون نفس وبدنرا ها نند صورتوهيولى

lar

كه هركب ازنغس وبدن است هنتسب داشته المـت '• جس كتاب دقولانترا ازاين حيث










 اولا
 حيوانات
 ميانحيوازاتآنها كششاخدار نددرفاك اعلى دندان ;هارند وايمندوامر هميشهبايكديكر
(1) در بار: ننس ر• •ببا|
(Y)

Histoire des animaux ( $(\mathrm{F})$
Parties des animaux (0)

متلازماست، وعين اين مطلب درفقرانى از زيست شناسى نيز نـكرار شدهاست . ثانياً
 كتابآ آفا ازما بعدا لطبيعه استكه تعلق باعهبد انتقال دارد .








 قائل به جوهر يتنفسودو كا نكى آنبابدن وضهناً قائل به وجود مناسباتى آدربين اين


 ازادوار حـيات ارسطو ، يمنى دورءٔ افلاطو نى، ومرجنين مر بوط بهعهد انتقال و تحول

$$
\begin{aligned}
& \text { 19-14 - } 1 \\
& \text { YO - YIU } 1.9 \text { - Y }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Jaeger - } 0
\end{aligned}
$$

كتاب طبيعت ' راها نند همين هؤ الف آلهانى به شهادت !یضى ازوَطعات آناز




 در آثار بعدى خود از نغس سلبهمکان مى كندو هـكان رامتعلق بد مو جود ز نده ، يعنى
 جو هر یقائم به ذات وهستیعل از بدن هى شُهارد، غير از كتاب هشتم آن ، آعلق به عهـ
|فا(طو نى دارد .
 خواب انعطاعى مووت ازا بدان خود حاصل مى كنّد كهآرامش بدانها هى بخشد و اين


آن ;يك ريداست .
دركتاب كونوفساد ْ بهصراحتقائل بهخواصمهيزءْروحانى وقدرت بهيادآورى وـِادكيرى براى نفس هىشود وبدبن ترتيب نظر خود را هخالف با رأيى كه بعاًا در



Physique-1
IY - II Y Y Y Y
De Caelo- $r$
ry_ryilly人fular - $\varphi$
\0-9 ف








 است كهر أى خاص اونيز بهدندريج ظاهر شود و آثان اعتقاد به ار تبا
 r ـ روانشناسى ارسظو در مرحلئ دوم





 است . اكرجه يـكر بر خلاوف اينان تأليف آن را باساير كتب ذيستشناسىدر عهد اخير حياتاومىداند . 1



حون مانند آنمحقَان تألِف اينكتاب رامتعلق به|واسطط دوران عمر ارسطو
 تطبيقى انسان وحيواناتاست . درموارد عديله از آن ازمشا بهات واختافافاتهو جوده در بين حيوا;ات ومخصوصاًدر بين انسانوحيوان سخن مىدود ، ازقييل مقايسئجهاز



واختافف جنس نروماده وامثال ذلك .
مطالعةُ اين مشا بهات در بين انسان و حيوانات دن نحول فكرى ارسطو تأيُر
 روانشناسى راتنها دربارة: انسان بهعمل مى ا'ورده است آنها راوسیت دهل ،ومشترك دربين انسان وساير انواع حيوانگردانل ، وبدين ترتيب بعدها بهجاى روانشناسى
 مطالهه دزكل زغسبشهارد' ، ازطرف ديِكر،اينمهطالعات ارسطوراواداسته است كه باز برخالف دورءء اول نظريهُ |فاطو نى را مبنى بر تنازع زنس وبدن ومحبوس بودن نغس
 وانسان را ازا ين لحاظ كههوجود زنده ايست در بين مجموعهُ موجودات زندهُ ديـكر قرار دهد ودر سلسلةٌ تكامل طيعیى مو جودات يستتر را بالقوه در موجودات عالى تر جاى بخشَل . بهطورى كه انسان رادر كمال نوعى خودواجل صور ذاتيهُ حيوان ونبات وجماد شهارد و بناى زيستشناسىوعلى الخصوص روانشناسى رابرمبناى انصالتأسيس كند. چنا نـكه در يك فقره از ايْنكتاب جس ازبيان مشابهات انسان وحيوان وتشبيه
 را به هوجودات عالى تر اتصال و ار تباط مى بخشثل ، خنيز مى كويد : ״بعضى ازصفات - 1
$\ \Delta V$




 بإِيكيعر متقارن ومتناسب است است

 ازاين مهيودات استباط كلى ولى فلسفى نمايد .










 زندكى متصتى حیزى است كهاختصاص به خود آن دار درآن نغسيا مبدأ حياتاست وهمين مبدأ است كهامور فيز.يكىو شيميائى دادر امتداد معينى بهجهت معلومىمتوجه

I ـ تاريخ حبوا;'ت

هی شازد بى آ نكه بآآن دو هشته كردد . بهءاوه در هوارد عديده ازاين كتاب نفس را


حركت واحساس هى شهارد .

 داراىدو جنبهُ مادى وصورى دا نسته و نفس را در آن به دنز الهُورت و بدن را بهمنز لدٔ هاده كرفته است . ومخصوصاً اين هطلب رانيز ويد كرده است كه هر كاه تمامنفسدر


 انتقال بهعهد اخير است . و بههمهن سبـ زمان نكارش اين جزء ازكتاب راهؤخر

حر كتتحيو انات . - در! ين كتاب وطعها يست بدين مضمون كه موجودزنده

 از آ آها مأمور ادارٌ هر كدام ازاعمالمخختلف باششل نيست . هرفردى به سهمخودبههمان ترتيب كه اورا هكلف ساختـاند كارى ازجام هیدهـ وهر كازى بر >سب عادت كار
 هختلف برحسب طبيهت خام خود المهالى راكه ارتباط به هر.ك ازآ نها داردانجام
 نفس در عضوى ازبدن كهاوليت دارد قرار كيرد اجزاء ديـك برحسب اتحاد طبيعى


$$
r r \text { - } \mid \gamma \text { d } \| y p|g r| \text { - } \mid f
$$



 زنظر هكانيستى ارسطو دراين يوره. - بس آنجهاز آنار اين دورمييداست













 مدافیى بهامام حجابحاجز بهكار كماشته است. غ

> r r ra rade Motu animalium-1

Acropôle- Y
ry - Yr الف lgy.
Y -
موردغفلت قرارداد .

در عقيدواى كهارسطو درعهدنخستين داشت نفسازبدن جدا بود وباآنتعارض داشت . ذر عهد دوم زغس از بدن جدارت وليكن با آن نطابق وتلازم دارد :يعنى


 دانست . بس از اين عهد فكك ارسطو بدانجا سير مى كند كه در بين نفس و بدن





 در بدن مى بود، •یبايستبتوان نفس را بهنحو ديِكرى جز آنجه ازفناى بدن ناشى




 اين تما بل رامى توان دزيكى ديـك, ازكتا بهاى اودرزيست شناسى بهدست آورد :


## InstrumentaIisme mécaniste - 1

Finalisme- $Y$
ry - YY
Parva naturalia - $\varphi$





" دربارةٔتنس "















$$
\begin{aligned}
& \text { Yr - Y. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r- - Y - Y }
\end{aligned}
$$

وجرأت وشوق ولذتوالم است ، هم بهنفسوهم بهبدن تلقلق دارد ' ، وايّن ممانبّبيين






 مهيز كتاب نفن است ـ درك:اب خواب وبيدارى احسان رامر امبوط به وجود زندها
 به وبيله بدن استوتنها اختصاص بهنفس ندارد ـ زيرا كه نفّ رابه تنهائى حالت الت

 است . دركتاب وؤبا كه باز ارجاعى بهكتابنفس دارد



$$
\begin{aligned}
& \text { 1• - Y (i) ال } 1
\end{aligned}
$$



YI - IV
II - Y
10-| -
Y Y

از ميان كتب زيستششاسى كتاب تكون حيوا انات بىثبهه نعلق به عهن اخير
















 اولئٌ كتاب ( موه رامى تواندرعهدى دانست كهارسطو می خواهد دورةٔ انتقال راترك

$$
\text { ـ ـرؤيا } 1 \wedge \text { - ا }
$$



$$
\text { Assos - } r
$$

بكويد وبه دورءٔ تصنيف كتاب نغس برسد ، واين امرشايد مقارن ابامَ اقامت دوم او او













 ( كاباه مستخر جاتى از كتاب طبيعت است



وما بقى آذ رامثةول اذ كتاب طبيمت میداند (فنكر يو نانى ص


$$
\text { r v - هو vr } 1 \text { الن }
$$








 است رد مى كنل ، ودر ضمن آنها رأى سابق خودرانيز كهدر كتاب جدل وامثال آن آن






 هطابق بانظارى است كهدر رسالهُ نغس آهمه است كتباخاقلىى. ـ دراخاخاق اودموس: كواينكهبمضى ازمحققان آندرا ازآثار


Mansion : Revue Néoscolastique De Ia philosophie 29 (1927) -
به بنقل نرينس



 با انحاد واتصال آن دوباثد .








 تأليف يافته است،

C I 1




10-1r ب-9A-F
Euthydème- $\Delta$
Lois - 9
Y - Yru $\quad 1 l \mid Y-r$



 از فصول مختلف آن آورد نظر ارسطو را دربارة روا:بط نفيو بدن درهمها اينفهول






 نفسوبدن را: حنا ا:كهه درمورد صورت وماده است نمى رسا ند .
عقل عدرعهدانتق.ل . ـ در عهد اول ارسطو عقلدرا جدا از بدن و مافوق آن
 عمل تجريدى وشهودى مى شناسدوليـكن درباب روابطعفل بانفن غير ناطفه سختى به ميان نمى آورد . از مطالهُ اين آثار بيداست كه در اين درين دوره هنوز اين مسأله
 است . سبب آن اينكه درابن دوره ارسطو نفس رامن حيثالمجهوع غير مارمادى وقانم


$$
\begin{aligned}
& \text { Y - يك به بهن ن نوينس }
\end{aligned}
$$


 Yr - Y •






 واشياء هخسوس كهمتحلق معرفت نفس است واشيـاء معقول كدمتعلق دعرفت ععل است


 باششد ، ياعغل جوهرى غير از نفس است ؟ وهم خنين آيا نظس صورت جوهرى همهُ
 وحیواناتشکى تِستكدنفسصورت بدن است.|ما درمورد انسان كه اكملمو جوذات
 كه عرضهُ كون و فساد وتابع قوانين طبيعى استوارد هیشود . زيرا كهاك, عقل كه خاصه انسان|ست|مرطبيعى باشل ، خونمتضا يفان موضوععلمو!حديست، معقولات نيز

 نمى تواند بود . زيرا كهاو نيز ما نند |والطون قائل به وجود اشِّ، فوق طبيعى و غـير حسى است ، منتهى زنحوءٔ وجود T Tها وطريق معرفت بلانها درنظر دوحییم متفاوت

!
 مذهب اوقاعدء كلى است . پس ناحار با ِـد به قوه غيرمادى نيز درا نسان قائل شُود كه



 هر بوط بدحيوانوانسان وجزى ازآن نيز خاص انسان است . و چجون بّوان قائل به اجزا'ئى براى نغس:ودلازم نيسته نفسانسان رايـلِجا و به زمامى صورت بدنبانيم بالـكه مى توا نيم جز
(1). عا البته эيداست كهايز رادحلاعتبار موفتدارد ، وتنها درعهد انتقال مقبولتواند بود ، و در آخرين هـرحله از حيات فكرى ارسطو كه نفس به وحدت مىكرا ايد و
 جش كرفته شو
r
در سير تحو لى فَكر ادسطوديد. نفس وبدن ، آغاز هى كند ، و به اولين قول هستقل خود درباب اينـكه جزثى ازنفس صورت بدن است هىرسل ، وازرسالهُ اودمون ثا رسالهُ پ فلسفه ه وازآنجا به رساءّل
 او را بدرنججا مىرساند كه نباين نغس و بدن را | ندك| ندك مورد ترديد قرار دهد ، تا

 صودتى ازبدن بشمارد . وآ آكاه ازاين رساله بهكابابفنس منتقلشود ودراين كتاب
 وقسمتى از طبيعيات صغرى و تكون حيوانات ، آخ-ر.رين نظر خود زا در إرئ نفس الظاددارد .







 به فصول مختلف آن به عمل مى آيب و هر كونه ثكى ردا دردباب وحدت نأليف زايل 6"






مى آورد. وحدت زفس وبدن درموجود زنده است. واين برخاف نظر|فال(طو نى او دد مر حلهُ نخستين است، كه برطبق آن نغس مجزا ومستقل ازبدن بود،وهم حنينبرخالان نظراودرمرحلة انتقال استكه برطبق آن نسبت نفس به بدن مثل زسبت صنعتغكر به
 هیرسد كه به قول ارسطو موردى براى بحث راجـ به اين انحاد و انبات آن باقى
 انجاد تبر باخاصيت بر ندكى آننيست. بلدين ترتيب نغس زهى توانل بدون بدن باشُل ،


 وحدت T خاص خود نمى توان از نغس, به عمل آورد . زبرا كه تعر يف حقيقى به نوع تعلق هى گيردهد صور تى كه نعر يف زفس مر بوط به جنس, باصرف نظر از صنات نوعـةُ هر

كدام از نفوّى است.
امادر بارء هسألهُ عقل بايدكغتكه اين مسأله، برعكس تصوربعضى ازمحققان،


 عقل، مِا اشاره بهآن، بدين ترتيب مىشودكه دردطالعهُ احوال نغس انسانى صغاتى وا میبينیمكه، اكر اين زفس رافقطكمالى براى بدن بينظاريم، تبيـن آنهاميسر نيست .



IVY

اين قاعده استثناءكرد، هكر اينكه بكوئيم كه نفكر بدون تخيل نمى تواند به وجود آ يدكه دراين صورت خود تفكر نيز محتاج بدن خواهل بود '. به قول خود ارد ارسطو


 هسأله اشاره مىكند و كـوئى همواره در سراسر اين كتا

 تفكر دا متعلق به وجود مركب از زنس و بدن میى انكادد و بافناى اين تركيب فانى انى مى شمارد وليكن عغل را فساد نايندير مىداند ، وبدين نرئيب لزوم اعتقاد به جوهر
 به تلويح واثاره هذكورمىدارد.
دردقتر سوم ، بعد أز تأكيد دربارة تعريغ نفس و اردنباطآن آن با بدن ، باز اين
 نمى نوان وارد ساخت وآن رأكمال بدن نمى تو!ن دانستْ ـو وتهام هم او اين است كه

$$
\begin{aligned}
& \text { Rodier - } r
\end{aligned}
$$







براى تلفيق استقالل جوهرى ععلكه دطابق هشرب افا(طو نى است باتعريفى كه خود از نغس به عهل آورده وآن را كمال بدن دانسته است وسيلهاى بيا بد . بالأخرْاشاره

 استكه فتُط بالقوه در هحسوسات جاى كزين است . و به ههین سبب با يل به هبدأى


 قبول ععل فعليت بخش از إدْجا براى ارسطو لازم آمده است كه از يك طرف براى معقو لات يا به عبارت ديِكر براى كليات وجود بالفعل وائل نشده ، و از طرف ديغكر
 عقل فعال ،كه عمل آن معقول آفرينى و كلى سازى است و به سبب فعليت مطلق و متهالى خود باقى بعد از فناى بدن است، تشبت جستهاست. وبا ابداء این رأى
 غالبً بى جواب مانده است ، و بعض دبِخر كه به سبب اجمال كالم تصریِ بدانها
;كرديده است نتا ایج طنيعى وضرورى اقوال ديبراوست. ما بعل الطبيعه ـ ـ در كتاب » لانداه از مابعد الطبيعه كه متعلق به عهن اخير است وعطهد ايستr كه مؤيد اقوال ارسطو راجع به عقل در كناب نفس است. موضوع اين قطعه هقارنت صورت :ا ماده و عدم بقاى صورت بعد از فناى بدن است كــه ، بعل از وضع قاعده و بيان امثُلى براى آن از بين اشياء بى روح ، به زغس اشاره

$$
\begin{aligned}
& \text { Y.1人بHVF-1 }
\end{aligned}
$$

IVf

 در مورد تمام نفس صادق نيست، بلكه تنها راجع به عقل است، زيراكه در بارء تمام

نفس چنين چیزى امـكان ندارد .
نكتون حيواز'ت ـ عقيدءٔ ارسحاو در اين كتاب ،كه وجود هراجعانى در آن به كتاب زغ هؤ يد تأخر زمانى آن نسبت بدين كتاب است، نيز هطابق نظر او در كتاب نغس است . زيرا كـه در این كتاب برعكس كتب عهد انتةال هى كـويد كـه نفسدر سراسر بدن سارى است و با تمام اغضاى آن دعارنت دارد ، و این دزست بر خالف رأى او در كتاب حركت حـوانات است كه در آن نغس را واقع در مقر اصلى و محل مخصوص خود شمرده :ود . هم خنين در اين كتاب نغس را كمال يا فعليت جسم طبيعى هى شناسد ، و بالاخره تنها قوهاى از قواى نغس را ،كه به سبب ع_دم ارتباط با بدن و تجرد از جنبهُ جسمانـى ، قِل از يِيدايش فـرد انسان يعنى هوجود مركب از نغس و بدن وجود داشته و » از خارج آه . له است " قوءء تفكر هىداند' .

نتيجهأ بِحث ـ در نيِجه ، بايد كفت كه ارسطو در علوم طبيعى، كه زـست
 كرده است كه نغس و بدن دو جوهر مستقل هتما بز هر بطط است . و اين نظر اندك اندك ;جول يافته تا در كتاب اعضاء حيوازات بدانجا رسيله است كه نغس را صورت بدن بداند ، هنتهى به سبب اشکلى كه در هودد عقل بيش آمده قائل به اجزائى

Iـ تكون حبوانات rry
 ا. ت كه درْ كتاب نغس و !عصن از فصول كتب طبيعت وما بعدالطبيعه وجوداجزاءى

 دوجهت هختالفسمورد هطالهـ قرار دادداست : اولاً إز جهبهُ بدنى در آن نظر كرده




 كه هستصَ از قـيد زمان و مـكان است ، و ایِن مغرفت مستلز و وجود مبدأى غير مادى
 بودد است . بدين ترتيّ ارتباط نفس و غعهل در شخصن انسانـي براى الوسطو. بـه صورت رهزى باقى مانده است كه كشف آن وى را دست نداده يعنى با همهُ كوشش
 1 - دادهايم
r- r
 ب- این ايراد در واققع بـخود ادسطو وارد است وليكن طمهاس فديس بعد اذ تو جيه
 (نمَل ازنوينس نتيجهُكناب)


 ازآ نجه صحيح است فايدهبر كيريم واز آ نجه صحيح نيست اجتناب ورزيم.،

$$
\begin{aligned}
& \text { بخشدووم } \\
& \text { مجملى ازسيرعقايلمشائينبعدازارسطو } \\
& \text { راج.ععبهنفسوعقل }
\end{aligned}
$$

1 - تجلديل اشاره به آراء مبهم

و مسائل متشابه
 در بازء آنها اظهار نكرديلهه و در قيد ابهام مانده بود ، و دز شرح هركدام از اين مطالب تغاسير هختلفى كه ممكنبود از آنها بهعملآِد ، و فلسفةُ ارسطو رابرمذاهب هختلفى كه اصحاب همهُ آنها خود وا به وى منتسب هيساختتد منطبق نمايد،مذكور كرديd . و از اين تفاصيل اين نتيجه به دست آهد كه،اكر چه نظريهُ ارسطو راجـع
 ییش هى آيدو شـكوكى يديدأر هىشود كه حتى خود ارسطو نيز بدا نها وافف ومعترف است ' • در كتاب نكون حيوانات آنجا كه بيان او در تـكون عقل منتهى به قبول جنبهُ هتعالى و الهى عقل مىشود كغته است كـه نبايد در جستجوثى تبيـن قطعى اين نغس متعالى برآمل ، زيرا كه حنين هسألهاى تنها در حدود قدرت بشرى قابل بحث 1 - 1

است ' . و. در.دفتر دوم نغس آنجا كـهـ عقل را جنس ديِكرى از نفس :شمر:دهاقرار كردهاستكه بهزهينهُ عقل و قوهُ نظريده هنوز نورىكه آن راجخنا نـكهبا يدبتواند روشن ساخت نتابيده است ' . باحینين افوالى عجيبنيست إكر مفسران ارسطو مجال وسيعى برای بحث وو فحص در إين مطالب بيابنه و هر .رك برطبق مشرب خاص طبع خود را در اين باره بيازهاـيند و اين همه نتايج هختلف از تفاسير. خود به دست آورند .
 اجهمالى به رؤى اين مسائل مبهم و آراء متشابه بهعمل آيد، بى آنـكه شرح وتفصِل آنها كه هر.يك در جاى خود آملماست تكرار شود:
 و ديـكرى عقل بالقوه يا عقلى است كه ساخته مىشود ، و يا اينـكه تعداد عقول را

بيشتر از اينها هیتوان دا:ست بدين ترتيب :
الف ـ ععل بالقوه غير جسمانى غير منفعل . ب ـ عقل بالقوْاى كه از بدن بهره دارد و انفعال يָذِر است • ج- عقل سازنده يا عقل فعال . د ـ عقلى كه ناشیى از تأئير ععل فعال برعقل بالقوه است ، و علاوه براين عقول آيـا مى توان قوه́ ديـكرى
 دو مغهوم به عنوان هوضوع و محمول در نحت مغهوم واحد عالىترى/است ؟ ץ ـ مر احل منوسططى كه در بين نفس و عقل ودربين عقل بالقوه و عقللبالفعل ذكـر آ نها به ميان آمـده است هى تواند موجب ربط نفس به غقل و ربط عفل بالقوه به عفل بالفعل كردد و رفع بينونت از ميان آنها نمايد و وحدت فواى نغس انسانى

Y 1
Logos - 2
Y Y Y ـ هاملن نظر يهُ ععل در هنهب ارسطو و مفسر ان او صنخة
.را صورت یذير. سازد .ما اينـكه عقل بالفعل هم چنان هفارق و متعالى هىماند. .......... يـكىاز عقلهاى دوكانه در خـارج از نفس انسان قـرار دارد يا هردو در


 تصاوير خينالى همان صود محسوس استكه ضییف شده و در غيابشىء خارجى هحفوظ "ماندهاست"، و صور محسونى نيز بالقوه صور هیaون است ، تصاوير خيالى بالقوه همان
 بدن وابسته است و حال آنكه عقل بالقوه را فاعدة" بايـد غير هخالط و بدون آلت بِّني ذانست ه ـ آيا عقل منفعل قابليتى بيش نيست و فاقد هر كو نـه فعليتتى است و بايد
 -بالقوه نسْت به عقل بالفعل-است ‘ والا خود آن زا واقعيتى و فعليتى است ، و بايد

به "لوحى كه هنوز حيزى بر آن نتوشنهاند « تشُبيه شود .
 اين تعالى خاص كهام يك از افسام عفل انست ؟ چه ، عاوه برعقل فعال عقل بالقوه زا نيزّ به سنبب خلوص و عدم امتزاج با هـاده و انفعال نإذيرى خود هى توان نصيبى
重
Y - Y
Y Y Y Transcendant - $\boldsymbol{\mu}$
 و در كتاب نفس و كتاب حافظه اين هسأله را ، كه ، آيا عقل مى تراند در بارة نِوات
 -
 است وانسان حيوانى استكه ازالهيتبهرهدارد. اما بايد دبدكه اينعقل ممانخلداى مغارق ازجهان است ياداراى طبيت الهى ومغارقى استكه جندان ازجهاندورنيست. و ؛4 عبارت ديـكر خود رتبُّخاصى ازمفارقات راداردُ . ارمطو بههردو معنى نظرداشت زير اكه دراخالاق نيقوماخس كفتهاستكه (عقل مىتواند الهى باشد يآحِيزىباشد كد

درو جود مابيشتر جنبهُ الهى بارد.ه ( )
^ـ عقل جنبة شخضصى برای هر كدام ارافرادا نسا نى دارد ياهوجودكلىوواحدى

 در:'رة امور مفارق غير مادى بينديشد.
 1 - 1 حافظه .


花

9- صنهة 19 همين كتاب

|AN


 است. وآنچحه باقى است نفس هركدام ازافراد انسان است ِياجنبهُ كلى وغير هشخص


 غير جسشهانى عتلّ بالقوهازطرف ارسطو ثأكيد زيادى شنه وليكن درجاى ديـكرخنین آمذه استت كهتنها ععل فوال فنا نا هِذير انتّ.



 - فاهر، چنین نمى خواستهاست

ذو وجه مهيزّ بران حوزءُ مشائين در قرون اوليةٌ بعل|ز ازسطو هى توان مذكور

1- 1

rrer - rer
Y

laf

 درمفردات امور ' 'تحقيق نمايند و به همين هبب تحقيفات علمى در جزئبـات مطالب
 آنان رو نق كرفت



 آراء ارسطو مخالفت ورزيده ودربى اهالح و تغيير آنها , رآعدهاند

كتْهاند :

 وارد ساخت جْمعآورده است تاقصور این رأى را از حل. هسألهُ عقل نمايان سازد. .يعنى در تفسير قول اردطو كقته است كه معرفت عقلى عبارت از اين است كه عقل

Monogroaphie -1
Erudition -2
 جنبن بهكناب فكر بو نانى تألبف رو بنفهل مر بوط به ثأكردان بلاضصل ارسطو

T
ه- برهيه صi

هنععل كه با عقل فعال به فعليت هى رسد صور هعقولهاى را كه اشياء هخسوسشه حاوى آنهاستكشف نما يد وآ ;Kاه براين نظر ايرادات ذيل راوارد ساخته است:
 هنسوب میشود طبيستش هجهول است. زيراكه اكراصل معرفت عقلى دراحساس باشد





 طريق رفع زعارض رانشان دهد ازميان رفته اسـت، وحنا نـكه سبك اين قبيلمهعارضات ا-هت ازهمان ابتداى طرح هسائل نظرمصنف رادربارة حل مسأله مى توان حدس زد. اصولاين نظر،كه بعضى ازفيلسوفانآن راصحيحترين تغاسيرازرأى ارسطو دانستهاندّ، عبارت ازاين استكه عغل، با اينـكه از خارج مى آيد، فطرى نفس است ؛ يعنى از آغاز يـيدا آهدن هرفرد انسان به وى داده شُده است و بدين تز تيب عقل. فعال نيز در
 !؟ آنكه تعدد جوهرى درخودآن باشد. شمل نعفل بدين نحواست كه معقول بالفعل.
 مادى هصورومندرج است فعليت هى دهد، درواقع هى توان كفت كه اننعال عفل ناشى

Paul Moraux - در كثاب ,اسـكندر افروديسى هفسر عفايد ارسطو در باد: عقل،
هقدمهٔكتاب، بحث، بوط بد ناو فرسطس.

## Apories -r

r- r- بيروان طماس قدبس،
















آريستو كسنس- اين شخضص كه خود موسيقى دان بودهنغس را التَلافعناهر متضاد بدن شُمرده و اعمال آن را ثُبيه اصوات حاصله از حنـكى دانسته است كه به

Idéalisme Subjective -

XVII $\sim$
Y - شبيه به Phénomenisme جديذ ( بل مودو . كتاب سابق الذكر ، مبحث
ثاو فرسطى.)

خو بى كوك شده باشد . بر حسب اين تعريف از مجهوعهٔ اجزاء بدن انسان بر دسب




 است در الالى كه اكر آن راهم| آهنگى بدن بخوانيم بايد تابع بدن وياخود ازاعران









هnنى بشماريدم.
ا- بل مورو.نتل ازـيبرن (مبحث مر بوط به آر يستو كسنس)

 آريستوكسنن وديسهآرك نيز بها اين فرته معلوم استات

است. (متكمأ رو بن برنيدون م XV-XIII)

141

استرانون - استرا:ون '،كه هطالعان فلسفى، خود راجنبهُ طبيعى داده وعلل












 مهطيات حس مهال است و هـ-ر كا. تحريـك حس در مـــان نباثٌ ادراك همتنع است

 اضهأذ اوليه حاصل شده است ماترك عقايد استراتون در اصول مكانيكى علم طبيعت

Straton de Lampsaque - 1



 مادى مركب از انير ند . واو تنهافيلسوف مشائى اين عصر نيست كه هؤيد :ظر مادى بوده استـ".






 طبيعت برداختهانها ند

بوئتوت جز ئــات را ازهر لجاظ بر كليات هقدم مىشمر ده وجوهر راتتها عبارت


 جون صورت به طوركلى جنين باشد نغس نيز كه در نظر ارنططو صورت بدن است جز

lycon-1<br>Ariston -r

Kritolaos de Phasélis -r
备 به ثول ترتولبن Tertullien به نعل بل هورو.
Andronicus de Rhodes - $\Delta$
Boethos de Sidon - 9

عرضى از بلن نمى تواند بود، و بلدين تر تيب آن را بهد از فناى بدن باقى نیى توان
دانست.





 هشـكلةُ بدن مىداننه ، و به اصطالاح ارسطو آن را هرضى براى بدن مىشمارند كه
 !ه جسم آلى نسبتـ مىدهند . اين نظريه در مذهـب أستراتون به صورت ناتورالِّنم

 درمدار جمختلفـمنشأآ ثارمتختلفـامت. بدينتر تـبـمعلول بالأترازعلت خود مىشودوعالى ازدانى صدورمى.ِّبد. اين جريا نهاى مختلف فـكرى بعدأدزآراء اسـكندر افروديسى

 ظواهرارسطوئى حاوى است.
r-اسكסندر افر ود.بسى
باتوجه به مقدمات مذكورمى توان كفت كه مذهب اسكندر ازنالاقى دو جر.يان مختلف به وجودآمل: 1- جر يان فـكرى گروهى از مشائِن كه به تر يـب فوق از فلسنهُ خود ارسطو



هعتبرشهـه بود.











 مهـشوب استآن صورت مشترك كهمان نفس است كه باوجود وحدنى كه در آن آن است منشأقواى هختلفى بر حسب تر كـيب ازاجزاء مختلف است • بدين نر تريب نفس در نظر
 واختالف نوو است. بس در بين موجودات حيه و غير حيه اختلاف اساسى نيست و

 كه نفس را مخلوق بشمارد ، يا منتقل از بدر به بسر بداند ، يا قائل بها ازليت آن













 است. بعضى ازمغسران جديد

 طبق اصل كلى اسسطوئى برساختمان مادى دواتقدم دادد.

I- بل موروصنحه ا

تهر يف نفّ


آيا اين صورت را فقط نركيب اجزاء مادى مو جود ز زلددبدان مى بخشسد يا بهد
 بابشّ نظراو كاملا"مادى است وباقول ارسطوهخالف است . اهابِايد دانست كه اسـكندر ذريكى ازُمعارضات خود قائل به نيرودى استكه ازءالم بالا يعنى ازستار كان بهاجسام فروترازماه افاضه مىشود و بدا نهاصورت مى بخشد ، و از اين هعارضه به طور ضمنى
 اصلى ، يعنى كرم و خشاك و سرد و تر ، را كه هولد صورت به هعنى خاص خو يش

 يعنى غقيده بها ينـكه نِيروىفائض ازستاركان صوزت بخش هيولالى اولى لـاست، به رأى

 براى بوليل صون اشيـياء كه نفس هم از آن جهاله است كفى باشه ، بیى آ نـكه به وجود


 تحت تأثير صودتى بافعليتى هعدم بر آن قرار كيرد . به طورى كه هركز نمى توان كفت كه صودتى بی آ نـكه قِلا "وعليتى در شیى ديب⿸رى داشته باشد تنها از امتزاج
 وحد فاصل در بين كون هطالق واستحاله است. در استحاله ماده وصورت هر دو بهجاى خود مىمانند ‘ در كــون مطلق تنها ماده برحال خود باقى است و ههين مادؤ باقيـه



صورت جسم همزوج وخوا









 طرف نأثير خود ارسطو وازطرف ديِرتأثير امانال استراتون وكريتولأوس رأى اورا








ازعهل نظرى اقسام سهكانهُ عهل ازهمديـلر نمييز داده هى شود: 1-1 عزل بالقوه.

1- إل مورو

$$
\text { } \Delta r-Y \mid \text { ب- }
$$

.

- '

 وبهكار بستنرا بهدست آورد عقل بالملـكه هیشود. اسكندر این مراحلرا تشبيه بِه مراحال علم مى كنل همان طوركه إرسطو نيز همين تشبيه را دراحساس به تغصيلودر مورد عقل بهاشار. كردهبود. 'ععل بالقوه متناسببااستعداد ;تحصيل علم وععل بالهلـكه
 عتّل بالقوه ـِا عقل هيولانى فطرى انسان است ازهمان بدو ولادت بااو بوده است . براى اينـكه صور معقولات را

 لوح نوشته|ند. اين ععل را از آن لحاظ عغل هيولانی كوئيم كـه مانند هيولى تعين خاص ندارد ومى تواندصورت هرمعقو لى رابپذيرد، وازاين حيث قابل تسبيه هـ احساس



 فاقد هر كو زه Tاتمادى است بیصورت هحض وبى تیین صرفاست. هعذلك اسبكندر 1- بعضى از مورخان ذلسفه مانند امبل برهبه باتفكبك عقل بالهلكه از عقل بالفعل
 نشهردها ند .
 Intellect hylique -r

عقل بالقوه را غيرازهيولاى اولى دانسته، يعنى باو جود سلب هركو نه صورت وفعليتى ازآن ، وجودى نيز براى آن شناخته، و به صغاتى مانند وبول صور معقول و اتزاع صورت ازماده كهعقل بالقوه قادر بدان است قائل شدهاست'واين دو رأى با هم ديطكو تناوض دارد. همـكن است در رفع تناقض كفته شود كه همان طور كه آنچه بر لوح نوشته| iن بعداً بران نوشته مىشود' يعنى لوح حامل آن هى كردد ، شىء مركب از نغر وبدن نيز حامل مهعولات مىشود. يِمنى معقولات حون فعليت يافت نه بر خود عel. بالقو• بلـكه برحامل، آن كهو جود مركب انسانى باشد حهل مى كردد. ولىاينقول درست iهمتواند بود،زيراكه فرض عـدم تعين وفقدان صورت براى عقلمادى بدانسبب بودكه بتواند همهُ اينصور را بِذيرد ، حال اكر هذير نلدؤ صور شىء مركب از نغس وبدنباشد خود صورتى هشخص ومیین خواهل داشت و قابل اخن صور هعقول ديـك نخواهد بود .
با يدكفتكه نظر اسكندر درمورد سلب هر گو نهععليتى ازعقل بالقوه وحصر آن به قابليت هحض درتفسير اقوالى ازارسطوست حاكِى از اينـكه عقل بالقوه نا هخالط
 اين در مرحلهُ نفس فزدى كه از هر جهت مرتِط به ماده است فرار كيرد ، يعنى با وجود حلول در جوهرى كه با ماده هرتبط است از ماده جدا ماند ، جارهاى جز جز آن نيست كه قا بلمتِ محض وفاقد هر كو نه نعينى باشد. اين نتيجه راباقول ديـكرىاز ارسطو كه مشعر بر آن است كهعقل قبل از إنـكه بينديشد هيَ نيست هطلابقت مى توان داد. معذلك همين تنسيرمورد إتتران شديد ازطرف كسانى مثال ابنزشدلّوابن مينا
 صورت ازماده وبديدآوردن همعول كلى كارعaّل فعال است وتنها بعدازبديدآمدن میمولات

Y_ زـجوع شود به هول مودو
lay

متراذف است عقل هادى ياعقل هيولا نی نيز جز همان عقل بالقوه ياعقل اهـكانى نيست يعنى عهل از آن حيث كه فا البمتى دحض وعريان است .


 روى داده است ، و ذيـلا بدان اشاره خواهد شد ، شايد جنين "ـوهمى دا

عقل بالمأأكه. ـ عقل بالقوه تشبيه به استعدادى شدهبو دكه انسانبرای تحصصيل






Materia - 1
Potentia - -1
Aristoclès - r
L'intellect acquis ou en habitude ou en disposition -

$$
\begin{aligned}
& \text { ه- هاملن كتاب عقل درمذهبارسطوصץ } \\
& \text { 9- برهيه DYY }
\end{aligned}
$$

Y- Y مقدمá

















II • •- :ل عورو

119 שי

## Phénoménisme -r

|Y乡íaing


> آورده شده استى،

بهحنين كارى موفق شُود' ‘وروى هم رفته رأىاسكندر در بارء عقل بالملـكهقر. بنا بهام
است
جون اين ملكه بـه كار افتد ، يعنى استعداد عقلى ما برایى اخـنذ صورت






 معقول كرديده است • دس بايد كفت كه در اين مرحله يعنى آنجا كه ملكَة عقلئُ
 در معقول فانى و هنحلل میشود • به طورى كـه اگر در اين جهان صودتى هى بوح كـه ما مى توا نستهم. آن را معقول بالفعل بشمار يم همین صورت خود میبا.يست عقل بالفعل نيز باشد 「 . اما چون صورى كه در اين جهان است جمللكى دازاى ماده أست ــنـا بـالقوه معقول امـت و عقل هيولانى در بـرابر چخنين صورى نمىتواند به فعليت مرور كند . يعنى این عقل ، اگر چهه فكر را دريافت مى كند و بعد از دريافت فنكر
 ديسكرى استكه عقل. فیال نام دارد . 1-1

 radre






 .ِينى عقل هيولانی,
 و ناكزير است از اينكه ثأيّير صورت غير مادى هعقول بالفعلى را بيذيرد و چنين
 - است كه عقل فعال مى نامیم
:س خاصيتى كه عتمل بالملـكه از عقل فعال به خود هع كيرد داراى دوجنبه

 تشبيه ب-ه عهل نور كرد كـه هم اششياء را مرئى هى كند و هم خود رؤيت زا تحقق

A人 1

.
1Yя
IYrg'gor
Ir人 0





 تأوبل مانده بود درهذهب اسـكندر با'أبات اصالت میعول حل هیشود. يعنىدرمذهب





 زi










 . است









\^^^ بل هورو
rador
\^^^
qu
ira
4 - 9
11^1









 ازنوعخلقت است ، „یعنى عقل فعال الهى ععل بالملكهه را درانسان خلق مى كند ؟ــ



 ودارای ععلاست، برسد خودرا به إننآلت مجهز هى كیل ، درما مى انديشد واز آن


ب- بلموروا

ارسط,.... است )
r-
ro
 كه با ازدياد سن رو به تزايد و تـكامل مىدود ، جز با تأثير عقلى كهازذخارجمىآيد و

 اما خود ازاين طريق يْستكه عقل مىشود،زيراكه دراين صورت مى بايست منفعل و ومتغير باشثد، بلكهآن خود قبلا " بالطبيعه وبالذات عقلى بوده است ، وایِنك با ايجاد اين آثار يعنى با فعليت بخشيدن به عغول هـيولا نى ما به سوى كمال و تماميت خو خود

 كه عغل فعال بهسبب اینڭه عقلى هطلق وازلى است ، بايد تفكر بالذعل و خود آن
 جڭو نه می توا نل بانغسماكه محصور درجسم وواقع درمـكان است ارتباط جويل يعنى هجبور بهحركت وانفعال باشل. دردفع اين اشـكال آريستوكلس حضورعقل را در ماده ما ند حلولجوهرى درجوهر ديك, هىشمارد واكرجنينباشد عقلكه يِكسره درماده واردمىشود وههه جا مى نواند افعالخودرا بهانجام رساند، بى آنكه خود به حركت
 يعنى زیِروى خاصآن مدام بهكار •عیرود. منتهى آ زجاكه به تركيب جسمانى شايستهاى، مانند امتزاجى ازعناصر كه غابه درآنها باعنصر نارى ياشىء ديغ



است'د اسـك:در Aristoclès -

Y•D













 ليكن فعالِت وازلِت وا!

 عقل فعال هم
 1A Y- برهيه م4
 ( $10 \cdot-\mid \psi r$ )
 Y.G












 كلى عفل را قوهاى ازبدنو بكردمند ازتغييرات بدن وسرا انجام فنابذير بابيدنهى「
خلاصهُ كالام اينكه اسـكندر درعمل تفكر تقدم معلوم را برعالم، يعنى اصالت

 كه درهرشيتى كه فردبا ماهيت مختلف است ازطر يق احسان فردرامى شنـاسيموازطر بق


 r








 " .








 باشد، وهيجكدام ازآن دو را جومرى قائم به خود نتوان دانست ، نايار بابد هيز

## Dialectique - 1



 كرده و ليكن سرانجام بدانجا رسيده است كه به مبدأى از ماوراء طبيمت نـوسل جورد

## 根的

كتاب اسـكندرافروديسىدر بارة عقل ازحيث انتقال آراء ارسطوربه عانمانسامه، وازهمين طريق به اروباى قرون وسطى، اهميتى شايان دان دارد. امانسيخهاى كه از از اين





 خود بكيرد. ازآنجه دراين بحث راجع بهآراء اسكَندر كتته شد جنين برآهد كه

























 (Y)

Adquis_r

Adeptus - $\varphi$

 است كه در فلسفءٔ اسلامى فعليت يافت جنان كـه به جاى خـوـود هـذكور خواهـد

## p ـ م مشأين إعدازاسكنـندر فروديسى









 عقيدٔ ارسطودر بارهُ عقل صبن8 جديدىكرفت واين صبغه به كتا بائى كه مسلمين در اين باره برداختها ندكها بيثر ان.فال يافت.





Simplicius _ 1
Jamblique $r$

Plotin - $\boldsymbol{f}$

پلو تِنوس بامدآغازكرد.
پيلو آينوس (•YV م.) بنا به قول فورفوريوس ' آراء رواقىومشانى


 بهرهمندى ${ }^{4}$ آورده است به عالم حر كات وكثرات ارتباط جستهاست
 درضمن •جهوعهُ مفاهيم مقامى راحائزاستكهمقتضاى منطفى ماهيتآن است،و بالاتر


ازآن سخن كغته است.
 نيست زيراكه اين هردومتضهن تمايزوتغايراست، بلكه ازاين هر دو و از همذ دغاهيم هعقول بر تراست. درمر تمهُ دوم عقل ياوجود قرارداردكه عالم مئل است وبا خودففكرى استكه در بارء: مثل هىا نديسد.درمر تبه سوم نفسواقع استكهآنچه راكه همُلمحتوى آن است بسطمىدهد ومنششرمىسازدوبدينترتيب جهان فرود.بنرا به وجود هى آورد، واين جهان هنطقهٌ هو جودات نا نويه است كه داراىهادءٌ هحسوسند، وليكن با يسدا نست كه دراشياء محسوس وكثيروجزُّى نيز آنجه مايهُ حيات است و جنبهُ درو نى دارد از عالم هثال است،زيراكه در نظر بلو تينوس افرادرانيزهـالهائىاست وتنها اعران وظواهر استكه معلول ماده هى باشد.


Naturalitme -r Idéalisme _r
Participation $\boldsymbol{- \varepsilon}$
YIY
 اين سلسله درآراء خود بلوتينوس ساده وبسيط است،وتنفيل وتعقيدى جنداندندارديارد، آمادءٔ اين استكه بعداً درآثارجانشينان وى به طول وتفصيل كرايد، ودربينمدارج



 رواقيان ومشائينز نده وجنبندهاست.هر حدى ازآن زائيدهئحد بالاتروزاينده حدفرورتر


 محسوسا آخرين درجهُ معمول وآخرين حد فيضان اوست اوست.







 جدا شدن خواسته است دو باده به سوى آن بازمى كرددر و علقهُ خود را با آن همحفوظ هىیدادد. زيراكه جز ازرا, حغظ مشاركت بآن نمى تواند واقيت خويش را با به دست

آورد، واكرإن هاهيت راكه مبدأى براى |'شُعاب و تحقن آن بوده است ازياد بيرد

 به حال

 هفسر افا(طون میشناختند.
با اين تأوِلِكه |فاطو نيان جديد از مذهب ارسطو مى كنند این هذهب را به صورتى جلوهكرهى سازند كه اعتقاد به نعالى ناكزير از آن نتيجه میشود . ارسطو به نغسى كه درجسم طبیعى Tآلى هندرج است اعتقاد داشت، واين زفس زا كمال آن جسم
 تعقل برطبق مذهب ارسطو، ، ناحار بايد اورا قاثُل به وجود نفس ديـكر_ياجنبهُ ديـكرى ازنغس دا نستكهمفارق باشُد. اسكندوحنان رِداشته استكه نفس غير مفارق هى تواند

 كه دريایِان اين حركت صعودى حاصل مىشود باخود آن حركت فرق دارد. زيِراكه

Pacticipation - 1
Transcendant -r Immanent - $r$
 ارسطو ه- دجوع شود به مبحثاسكندر|فروديسىدرهم:ن كتابحاضروهم جنينبهكابعهاملن دربارة ععل درمذهب ارسطوص




















4q, $4 \wedge$ A
 r- r. همانكتاب

ץ هـ هـهان كتاب ازهاماملن

ازيكديكردرماميتى بالاثرازنفس يعنى درعالم مغارق است







 بالكه حتى از روث كار خود در اينكتاب نين عدولي







 تنكر منطقى يا عقلى جاى تفكر شهودى را كرفته است ، بس با بايد كفت كه هو وضوع كلام ارسطو عغل مغارق نيـت بلكه نفس ناطقهاست. و حتى سيميلئكيوس عقيدمدارد

(Y) هاملن م •ه از از كناب عشَل در مذهب ارسطو


كه ارسطو فرق عهال. هغارق زا نيز بانغس ناطقه بيان كرده است ، ز زيراكه به هر إحت

 , هميشه مغارق است و چون ماهيت آن در ثعليت آن است هميثش همان است كه
:بس به تفسير سيمیليككيوس عقل در نظا, ارسطو جزئى از نغس است و آنجاكه






 ارسطو حال در انسان است


 عقل را در اتحاد با معفول مى بينه . بس بإد كفت كــه ارد تباط عغل انسانى و عفل

$$
\begin{aligned}
& \text { r } \\
& \text { ها } \\
& \text { Thémistius - \& } \\
& \text { Immanent - } \Delta
\end{aligned}
$$


 تعالى خود و انصال • تعلق خود را یـه ععل هفارق ;غاه میدارد . به عبارت ديـغر عقل انسانى در همان عةل هفارق است ، منتهى از اين حيثكه فاثض شده و و به سيالان

 عقل فعال ازياك طرف وعغل , بالقوه بااقسام ثانويهُ آن، يعنى عقل هيولانى و



 بالقوه است، وبر حسب اينـكه ازخويشتن كمتر يازيادتر دورشود عقل بالملكه وعقل
 ازجاى ديِكرى مى آِيد واز درجهُعالمِترى اقتباسمىشودهنوزآميخته باقوهاست.زيرا

 هبوط فذكر,ا تنزل داده وبهصورت احساس درآورده است. وبايد دانست كهعقل به
 درآيد كه مانند هيولى اهكان مخض براى قبول صورتها باشل، بلكه همواره داراى صورتى است. حتى اكر آنرا در آخرين مرحلهُ خود بتوان به لوحهُ سفيدى زشبيه كرد باز بايس بهياد داشت كهخودآناست كه با دجوع به سوى خود بر اين لوحه حيزى مى نظارد • يعنى صودتى كه بر آنقنش مى بندد ازخارج نمى رسد بلـكه درخود آن است ياحتى خودآن است. بهوقول بِلوتينوس نفس برای ایِنـكهآنیه در خود آن














 درو نى خود بهحر كت درمى آيد. بدين تر تيب علم نيز باشهوود بازمى كردرد، يغنى اشياء


 تركيب شو ند دربرمى كيرد. بنا براين آسان مى تواندريافت كه خطا فـا فقط در معرفت

 مر جلهٔ تفكر نطقى است در صودتى مى توا ندبه علم هحتحج واهلشوود كه به اصل خود
 است بازيابـد
 ارسطور ابه طر يقى نصبير كنيمكه بالصالتمعقولساز كار شود 'باز دررسالهُ نفس و كتاب


 را زابی شخصى كه مبدأ آن است دا نسته وازآن لِحاظكه عقل انسان آنرا مى شناسل





 غارج ازخود احتياج ندارد ، بلـكه خود متعلق خاص خويش است . هعذلك نبا يد

 .
 همان هيزاست. بلكه برءغكس بايدكفت كهشيُى كه متعلق معرفت است اكرعارىاز
 ومحسوس كه صورت آهامقرون بهمادماست بنغسهامعغولنيست ونیىتوانل جز بدوسيلة́ 1- دجوع شود بههبحث عملدر بخشاول اين كناب.





 .









 شهود بسيط عقلى كه متعلق أن واحد هطلق است بافكر متكثثر منطقى كه متيلق آن


 טظThémistius de Paphlagonie _r




 اوهستفيد نشدهاست "ا
عقل


 طليعهُ روز است وعقل فعال را ازجهيتى. واقع در درون نفن مىداندان.





1- هامان نظر يهٔ عقل درمذهب ادرطو هrوهو
Y-
r-
بَ-


 خدا امالت را باجنبئغافلمت اومىداند يا باجنبئ مصقو ليتاو.

اما باوجود تصديق این صنات براى عقل فعال بانظر اسكخندر نيز موافق نيست: زيرا
 بين فاءل وقا بل است ، عقل فعال را جز



 !
 مشابهت بهعدل خدا در جهان دارد ، و ليكن عقل فیال خدا زيست. بالِكه فعاليت او
 عقل فعال باعقل بالقوه متحد است واين اتحاد ازقيتل انتحادى استكه صورت با مادؤ

 بدين ترتيب این مغسر عقل فعالز الزه ازه جهت ويكسره در درون نغس قرار دادداست

 عقل از آن حيثكه حالاست بازبايد كفت كه ثاهسطيوس عملى دا كه مر كبازعقلفعالوعقلمبالقوهاستههان


Y- بهتشدبد لام

MY

در ثاريخفلسفه اهميتَى شايان دارد، و آن اینـكه بسيارى از فيلسوفان قديم و جديد


 هى توان از لحاظ عقل بالقوه يا از لحاظ عقل بالفعل بهنظر آورد. در كثرتعقول بالقوه


 آنها جز ازحيث ماده نمى تواند بود، و عقل فعال عارى از ماده است. ذس اين عقول







ازاين مل(حظاتبرهى آيدكه ثامسطيوس، اكر حهبرحسب ظاهر وبنا برهحكمات اقوالث از اصحاب زتحالهُ اسكندر يهنيست، ازفَحواىكا(مش مى نوانمشاركتوى را بأ


كتاب aff

r-
Y - F
MYF

## هـ كندى


هجرى نولد ودر يكى ازسالهاى .رافىمائية العغل استكه باوجو فلسفى درعالم اسالامى راجع بـين موضوع استا و درقرون وسطيى دوبار بهـ وسيلهُ دو



 كالم اواين است:
صورت بردوفسم است: ا- صورت هيولانى وآن صود تى استكه واقع در ماد.






 آن راغيرازفسم ديكر كه حاملاين صوو تهاشده أست دانست. به همين دليل قؤحساسانـ

1- يكى اذ ترجهه ها به نام ( كنار كندى در آراء تدماء راجع به عقل ) از وديكرى به نام (كتابكندى دربارء عتل ومعقول) كه مترجم آن ناشناخنهاست وشايد يوحناي اسبانيانى (Jean d’Espagne) بأشد.
 آن، نيست. بلكه اين فوه خود نفس استكه جـبنغ وحدانى ونجزيه نابذيريردارد. بس در نفس انسان حان ومهسوه هردوريكى است وبيداستكه اين اتحاد ازحيث صورت







 كه درنفس از قوه به فعل كرائيده است با عقل كه حامل اين صود تها در حار حال. فعليت
 |اماعقل بر يهارقسم است"

 هز حله قائم است.


$$
\begin{aligned}
& \text { بِعكس تو: غاذيهك ص صورت وماده داباهم به دست میى آورد. } \\
& \text { Image r- ب- ننطامبا }
\end{aligned}
$$

「

 صورنهای هیغول ازطرف اواكتساب ششده ودر درون نغس به مقام فعليت رنسيده است،


 اين هنررا بهكار بندد.



 است. به هرصورت وجه مهيز اين مرحله فعاليتنسس است ، خواه بزاى اينـكه صور




 رانيز مىتوان دادكهكنىى، جون عقلى ر!كه همهُ صورمعقول به حال فعليتة اوليةٔخود در آن قرار دارد عغل اول ثاميده است ، عقلى دا هم كه در آن صور هعقول" بعداز


شده وبا لفعل ظاهر كرديده است عقل ثانى زام داده است. ץ خارج مى كنل وفعليت مى بخشد. اگرحيزى بالقوه باشد به ذات خود قادر نيستٍ كــه

Démonstrationem - 1


خود رابه فعليت رسانه، زيراكه اكر آن راحْنین نوانائى, مى بودحون ذاتآن یِيوسته

 ديِكرعقل اول علت ومبدأهمدٌ معقولات است، واوستكه نفس راكه عاقل بالقوه است

 آنحه انواع اشنياء ومافوقآ نها راتشـكـيل مىدهد صود معهول است در معابل اشخخاص جزيُى كه تنهابه حس درهى آيند. جسعقل اول جامع صور نوعيةُ اشياء به حال فعليت ابسى است و يا خود عين همان صور هعةول كلى است . زفس حون با اين انواع و اجناس انحاد يابي بالفعل عاقل هى شود و حال آنـكه يثش از اين انحاد بالقوه عاقِل

 كلِيات بالفعلكه خارج ازنغس است درخود نفس نيز كليات بالقوهبه فعليتمى كرا
 خود را ازعغل اول دى گيرد،عeل مستغاد نفس است' .引 $\boldsymbol{\xi}$

راجع به مآخذ اقوال وآراءكندى اختالوفى دربين هحقةان بيثّ آهنه است . انين زُ رلسون محقق فرا نسوى مىكويدكه اين اقوال از هرجهت مطابق بامفاد رسائل


1- آن جه راجعبه آراءكندى دراين مورد منكونشد باتوجه به هنن رسالدُ او در

 مغسران را نقل وبا يكديكرهةا بله هى كنيم.
 هريكاز عقول نياورده وتنها به تعديد وتوصيفـآنهااكتفا كردهاستولـلكنمعانىاقوال هر
 هيولانى افروديسى است؛ چیه، با اينـكه|نتساب بهمادهوهيولى است وليـن هىدانيمكه منظور اسـكندر نيز از عقل هيولانى همان عقلى است كه قوه هحض و بسيط است'. ععلى كه به وْولكندى به خود نفس تعلق دارد ودر درون نسساز
 كهآن رابه نوشتن تشبيهكرده استكه چون نويسنده هنر آن را به دست آورد هردم كه بخواهد مىتواند اين هنر زا به كار ا; الزد واين خود متناسب با تسبيهى است كه
 ودراختـارخودگرفته است. منتهى با يدكفتكه ابهامى كه درمعنى عقل بالملمكه درآراء اسكندر بود دراينجِا ازهيان زفته و به صر احت اظهارشده استكه سيرععال ازهرحلaُفو. به مرحالٌ فعل تحت تأثيرفعليت بخشى استكه ععل اول ازخارج برآن هى كند،واكر عقل اولكه هدام بالفعال است نمى بود عقل ما هـيشه دز حال قوه مىماند و به فعليت نمىدسيل. اماعقلى كه خوديوسسته بالفیل انـت، وبه همين سبب عقل بالقوه ومعقولات بالقوه را فعليت مى بخشل ، جز همان عمال فعال اسكندرى نمى توانل بود . جه ، از اوصافى كه برایاين عقلدردقالهُ كندى هنكورشُهه وازمقابلةُ اين اوصاف باععل بالقوه روشنمىشود كه|ين ععل غير ازعقل اختصاصىفردى|نساناستو نسبتبه|فرادا نسانجنبة معارقو خارجىدار د. خاصهازاين حيث كهصورت نوعئُنحفق يافتهُاشياء است،و باوجود فردى وجزئى آ;هامتفاوت ومتغايراست، وعلث همهٔ معقولات ديِكر است . اين جنبة مفارقكه ععل اولكندى را بود از طرف مترجهان رسأُل عربى به لاتيز به خوبى و روشنى شناخته شده است، تآ نجاكه درترجمهُ خود ازآن به كلمهاى نعبير كردهانـد 1- رجوع شود به مبحث عaل هبولانى در نظار اسكندر در همين كتاب.








 نفَّ مى مسد وبر آن اترمى بخشش.







Intelligence - 1
Intellect ، Nous -

ץـ درمقدههاى كه بردسائل الـكندى الفلدفيه, كه طبع و ;شر خود اومت ;کاشته
.


Y-





 كرده است ، و آن هورت نوعى و كلى و معتو لى را كه كندى با با عفل. اول متِرادف






$$
\begin{aligned}
& \text { 1. }
\end{aligned}
$$

ץ است كه طرفداد جدى وحدت عهل در نظا




 ه- و نظر حقير در اينمودد یطابق باتشخبص دكتر احمدفؤ ادالاهوانى درمتدمهاى
بقيهُ حاثيه در صنحة: بعد

 با اعبان كليات، از قوه خارج شود و به فعليت زسد عفل مستفاد را بِيديار مى سازد د ، و اصرار محقق عرب براى اينكه بـكويد كه عغل بالقوه نحت تأثير عفل اور اول مغارق










 تشخيص مغايرتآَن با آرأ ألى المسطو ازآن تأثر نيافته وبه ثفاسي, امثال ثامسطيوس و سيمليكيكيوسنوجه كرده است .
آنجه در اين ميان مسلماست اينكه تحقيقات زيلسون را در در مودد نشا به آراء


بقيأ حاشبه از صنحهُ قبل




 اول صورت نوعيه يا صور نوعيهُ اشيـاءا است كه در مر حلهُ فعليت مطلقفُ دائمه است.




كندى خندان دور از حقيقت نیاشد .
-

 دمشق دركذ:شتهاست. اين فيلسوف مصنف كتب و رسائل مهرهأى مانشد : آراء اهل


 ديِك است كـه جملةٔ آنها حاوى قدر و اعتبار مسلم براى تعيثن سير نحولى افكار

 !
فارابى در تعريف زنس قول مشهور ارسطو را آورده وآن را ا» استکمال اول


 !ــهسائل منفروه ص\ جاب حيدر آباد

سחץ


















Y- السياسات الهدنيه ص • 1 حاب حيدرا Tباد
ץ- نارا بى نيز كهال اول ;اتشبيه به كنا بت كاتب در حال خواب
 مانند حالكسى كه عايق خارجى اورا ازفغل خود باز ندارد دانسته است (السباسات الهدنيه








 نهى توان ناميد.
 دبـرصورت بدننيست، يعنى تجردآن از بدن خواه درمرحلة احسان ونخيل وخواه




 مجرد است مدرك



1- السباسا= المدنيه
Y- السياسات الهدنيه م • 1 ها جاب حيدر آباد
r- به خم اول وكسر ثالث




















$$
1 \text { ـ بـ ضم اون و كسر ثالث }
$$

r r
GY Y Y
Y
ه - الهدينة الهاضله

 عالم اءيان وجودمثالى وهغارق وقائمبدذات ندارند



 رياست دارد.




 ديخراولياتى است كه درعالم به اعمال زشت وزيباى انسان مورداستغاده ورارمى كيرد، كروه ذيـُراولياتى استكه درعلم به احوال موجوداتى كه مصنوع انسان نيست مان نـل

 اولى براى انسان به هنز لهُ رسيدن انسان به كمال اول خويش است . مرحلهُ دوم

> 1- المبابات المدنيه ص4
> r- الدتاوىالقلبيه|
> r- الهدينة الفافاضله صر
> 94-94 44

ه- السياسات الهدنيه اوابل ص 0
 جون هعقولات اولى نغس ناطةُ انسان راحاصل شد بالثبع تأمل وتفـكر وتذكر وشوق

 -••رسان" .




اله
 مهنى بزخى از كسان راعاقل هى زامند.
 عگل اين مطلب



Q •

 !! بیضى از آثار ابن سينا كه در همین موضوع بوده است در يكجا نوششه مىشد ، وليكن
 (YY ص
 (8)

 .








اينك شرح اين هراحل:




$$
\begin{aligned}
& \text { 1-1 هـمان •رجع ص } \\
& \text { ه }
\end{aligned}
$$


 الفاضله صهمه)

 وى درهمين مورد، خواه به استناد اقوال او در رسائل ديـكر، تعيین كرد . اكر خا





 زعچل هیقو'لات است جهع آورد وكفت كه آن: "هيئتوقان بليتى استكه هستعدآن است كه معقولات را تعقل

 ـئ هنقول از كتاب معانى عغل بإِد شق اخير را بركزيد و عقل بالقوه را استعدادى
 ;رت خود هى كردانل. اين صور درواقع ازمواد خارجى خود جدائى زارذير است ،



人ץ
-
هـ السياسات الهدنيه ص ها ها
Y Y


Yp.





















$$
\begin{aligned}
& \text { r- السياسات المدنية صهو }
\end{aligned}
$$

كه درحـكم نيستى بوده در آن به جاى نمانله است . اكر عتل بالقوه را هنان كــه فارابی كنته است حنين بدانيم وجزهيـئت طبيعى وقابليت واستعدادى براى اخذلصورت




 وليكن در :عضى،ازموارد نيزععل بالملكهُ وععال المنفعل الحاصل بالفعل وعقل المنفعل

 بالقوه كه منغعل هحض بود اعتبارمى كند وآن رابالedل يامنغعلى كه كمال يافته و به فعليت رسيله است نام هی نهد، وكاهى اين عقل راكه عقل انسانى است درمعابل عقل فعال كه عقل مفارق خارجى است قرار مىدهد و ازاين جهت آن را معلق عقل منفعل


1- دجوع شود ؛ه مبحث اسكندرافروديسى درهمبن كةاب
GY Y Y الهدينة الغاضله ص
r-
苗

بالهـكهوومرة" عقلا "مستفادا
צـ المدينة الفاضله
Y- دجوع شود به حواثى قبل

YYY
 بالقور است و جون از مواد منتز ع شد و در عقل بالقوه ازتسام يافت معقول بالنعل







































4r-4 -
r- بـ اصطلاح زيلـون س ا ب اذ مآخذ بو





 صود تى كه مهعول آن وكين خودآن است منتهاى مشا بهت را به جواهر مفارقحاصل هى كند






رنخيت باالن جواهر كه موجب استفاده اذآ نها مى موود با اشثائى كه دردتبأ مادونآ نهاست


 میماند، و چحنين وجودى علت غائى است بـآنكه علت زاعلى باشد . الـياسات المدنيه

صورى استكه همواره درفقايت بوده وهر كزمادماى نداشثنه است وبه همين سببمانند


















 درمراحل معرفت مانند نجومدرمراحل وجود است كه حد فاهل ورا:بط در بين اششباء

1- يعنى صود مهارن باماده.


ههيولانى ومخالط بااشياء مجردو صود مفارق است '. تفاو تى كهارراك معقولات مخالط بامعقولات مفارقدارد اين است كدگروه اول جون مقرون بهمادهاست بايدازمادهانتزاع شودو به ندر يجّ رو به تجرد وهفارقت رود تادرعةل بالفیل فعليت يابد و آنكاه صورت
 اما كروه دوم جون خود جدا ازماده استاحنياجى به سير تدريجى براى فعليتيافتن درعغل ندارد يعنى هععول شدن آ نها بهطور مستقيم و يا از راه شهود است. اها آن آنجه احتياج بهتوضيح دارد اين استكه اين جواهر هفارق وصود بالفعل كهوارابى از آنها سخن مى كويد حيست وجیغو نه است ؟ ظاهر مطلبحاكى ازآناست كها ينصورمفارق

 مشكلتر میشود، وبراى رفع اشـكال بهتر آن است كه بهبيان خود او در تأويل مثل افلاطونى وتطبيق آن بافلسغءٔ ارسطو دجوع نمائيم. وى در طى اين بيان با استمداداز
 است مى كويدكه، هِون خدا مبدأ همه اشياء است، ناجار بإيد صور اين اشياء را در علم خدا هوجود بدا نيم وا ين صوررا ما نغد ذات خود او بِيدار وزوال نارذير ومصون
 وصل وغرض باشد. بساكر مثل مفارق را واقع در دعام ديـکى خارج از ذات خدا و



ץـ دجوع شود بكمبحث هیعولات درقسمت فادابىاذ هـهن كتاب حاضر
ץ- ... وانالامودالكليهلِسهـاوجودنىالاءيان.... وانالمثل والهود الطبيعبهلا يجوز
ان تو جد مفارزة قائمة بذواتها... الدءأوىالقلبيهص •
 خارزن باعقل مىرسد و اخذ اين صور موجب تسهيهُ عقل در اين مرحله از مراحل

 بإين در نظر كرفت كهار تباط سبب اول بهذنس انسان ووصولفِيض ازآن مبدأ بها ينمودد

 صور بهزفْس انسان است و بعدازاسباب ثوانى قراردارد همان است ك_ه فيلسو فان عقل


ملغKوت و نظاير آن هى خوانند

 هعقو لات بالقوه يعنى آ نهاكدقائم بهماده و واقَ دراشُياء جسمانى است
 معقولات بالقوْاى كه دراجسام جای دارد مxتاج ايناستكه شیء ديبغرى آنهارا از



.
r- السياساتالهدنيهص
ץ ب- الهدينةالفاضله ץو والهياسات الهدني4

وـ الهد بنة الفاضالهو
Yヶ^











 داشت،بلكهن نوعآن منحصردرفرد آنخوو!هد" 'بود .


r-


ه-منظـيد خداست

Y-Y المدينةالفاضله Y
-



ععلا فعال ازيك طرف عاوّل بداشيائى است كهبالذات معقولند و آنها عبارتند ازنات بارى واسباب نو|نى وذات خودعقل فیال . ازطرف ديكر عاقل به اشيائى است

 رتبهُ طبيعى خود به هر تبهُ بالْاترى ازهستى فرامى

 انسانى است نيز ارتسام هععوّلات بالفعل ذرقوهُ ناطقه و حصول عقل هستفاد هوجب اين هىشود كه

1ـ السياــات المدنه44.
 "عوليت بافت وباءعَل بالةوء انسان اتحاد يذيرفت عقل بالةوه از طريف ههين إتحاد به

 ia

$$
\text { r- السياسات المدنهـ } 4
$$

ץ ه- الـبـاسات الهدنيهصغحهץ:....وذالكان يصبر. الانسان فى مرتبةالمعلالفماله.












 ץ- الــيا.

ال



$$
\begin{aligned}
& \text { درقسهت انارابى درههين كناب حاضر. }
\end{aligned}
$$









مادء اولى در مراتب كمال برحسب آنجه در امكان و استعداد آن و مقتضاى آن ارد طبيعت آن است ، به ترتيبى كه ذكر آن آن در اينجا موردى ندا ندارد ، ارتقاء می جوريد






## بقئه حاشبه از صفحأقبل









 ب هفارقت است كه خود به معنى هعوقوليت است .















 اين دوبديد مى آ يد . با اين تغاوت كه تريّيب وجودآ نها در عقلفعال مفارق برءعكس




$$
1 \text { ـ از طرف جسم سهاوى . }
$$

Y ـ السياسات الهدنيه صفحها شود بدانحه قبلا" در هیین مبحث مربوط به فارابى كنثه شد .

نزدیكتر است برإى انسان ؛ه |قتضاى طبع مخالط او در زندگى اين جهان هعلومتر

 معقول و هعلوم هى گردد و T T از كمال دارد متقرد هیشود


 به ععل منغعل مثل نسبت خورشيل بـه قوهُ بينائى است . بينانى ماهيتى واقع در هادهُ

 اين. قود به فعليت مىرسد ، از طرف دي!



 .


 بالقوه هى 4人-py 1





 و قابل تشبيه بهنور نيست
 رسالهُجهوودى آبرده بود آكمـيل مى كند .






 از عقل ففال به جهان ز يرين افاضه شودكه به سبب تعلق به ماده ناح الحار درابتدامععول بالةوه است ،و از آن بس با عبور از مراحل احساس و تخيل و تعقلم معقول بالفعل مى شود و عقل را نيز با خود به فعليت در مى آورد و سر انجام آن با با به مرحلة


r -

الذى (الانسان ان يبلنه و هوالسعادة الیَوى ( السبالسات المدنيهّب)

مواد اين جهان نيز ايهال انسان است به هرحله ایى كه حد سعادت وكمال|وست '.








 اين فرد اكمل كسى است ك. كه حائز صفات رياست برمدينه و ارشاد مردم در تحصيل سمادت است
!قاى نفس . ـ نغسناطقه برخالاف آنجه افلاطون مى كفت قبل از وجودبدن وجود ندارد ، و بر خالاف آنجه اهـحاب تناسخ می كويند نعلق نفس واحـي
 تعدد به بدن واحد نيز امكان ندارد . بلكه نغس ناطقه كه در ححيفت همان انسان

1 - اين نتمجه دا كه به طور منطقى اذ صريح اقوال زارارانى میتوان استنباط كرد


Y ـ و ضهفاً

ץ

است جوهر واحدى است كه آنكاه كهمادء هستعدى 'راىقوبل آنِبديد آ يد إزواهب






 جواهر مغارق مجرد و حائز رنبها آنهاستات





ا- و روح اولين جزء ازاجزاء بدن امت كـه مودد استمهال نفس قرار هى كبرد و
سايراجزاء بدن به توسطآن اذنفس ؛هر•ود میثود (الدءاوى القلبيه جاب حيدر آبادصiحi - ( ) وعيون المساثل صفتحئوجاب ليدن
 هنحهُ • ) وهوهغارق الماده يبقى بعد هوت البدن لِس فبه توة قبول الفساد ( السيارات

r -
الdi
ץ


 حأصن نيست وعبورازهر حلهُعةل با لقوه بهعقل بالفعل براى خلودنغس انساذشُرطضرودى است'r و به تعيرى مى توانگفت كه| نجه باقى است نغس انسانى نيست، بلـكه ، نغس

 جواب اين سؤال هنآاج تحقيق بيشتر ى است.
 بالقرءء انسان|ضافهشود. عقلفعال مبدأ واحدى است و زسبتآن به همهُ نفوس يِكسان إبِت، اما همهُ زنوس درقوول اين فيض يـكسان نِستند زير اكه اشخخاص انسان بالطبع


 آنها را درغير جهت خود مى بذيرند، وتنهاكروهى از آنانكه داراى فطرت سليمهـاند
 نخستين كه عیول آ نان قابل فعليت باقبول معقولات نيست و آين عدم قابليت به سبـ نقص فطرى است، ودرواقع ازلحاظظ زعلق به ماده و تقيد به هر حلةُ قوه دزمقام حيوانّات

و المد المدنة الناضلة 94
ץ- وتال: دأى القد،اء انه تنولدمنهذه النفوس الانسانية ومنالهقول الفعالهنفوس


 مانع قيول هیعولات وكسب فیليت هى شود تنها نقص فطرى زيست،بلِكه امورا كتسابى نيزهوجب حصول ايْن جريان هى توانل بود ، زيرا كه اعمال و افعال انسان در ميئت

 آنان را هيئتى ناشايسته >اصلگُ ثابت وراسخ سازد و نفس دا بيمار ك, داند و اين بيـهارى اكتسابى زيز ماننل بيمهارى
 شد مانع ازفعليت عقل وهو جب حفظط حالـ هيولانى وعدم سير به جانبكمـالهـىشود


 افـكارفاضله دار ; وازاين راه هيئتى كه شا يستهُ انساناست نفس آنان رإحاصل مىشود


 -والازاءى
 بيهارى به هبب زهص فطرى باشد، خواه ازاحوال كادضه ناشى شود. به هرصورت هاجام كـه بيهار نخواهدكه بإيروى ازطبيب حاذق رفع مرمن ازخودكند ياطببب نتواند بيدارى او: ر| بهجود بخشد قدرت به ادراك طموم اوراحاحل نيست.
 به الهاده حتى اذ| بطلم إمادة بطلات ايضأ.


 ظاطäه اسث وليـكن مادامكه نفس درقيد بدن امـت اشثغال آن به واردات حوالِ مانع إزتوجه او بدين عذاب است' وآنكاهكه ازفيد بدنآزاد شود وازمعطيات احساس دور ماند عذاب الِيمى كه اورا ازتعارن إن دوهئت متضاد حاصل است هعلوم وهسهود او

 دسته سوم كسانى كه داراى فطرت سليمه|ند وتها بـ افظلار و افعالى كه هادى بهسوى كهال و همد فعليت نفس ناطقه است مباشـرت دار ند واكر در اين راه ازحيث علم و عمل هداومت كنند هيئت فاضله در نغس آنان بديدار هیشود و اندلك اندك رسو خ هییا بد و حون همارضى در برابر آن نيستنفس رادر اكتسابمعغولات ياورى هى كند و بهسوى فعليت سوق مىدهد آ آ زجا كه ازماده مستغنى وهفارق هى سازد و چیون زنس ناطقه بدين مقام برسد بقاى آن احتياج بهبقاى ماده ندارد و بعد از. فناى بدن در

دو ;ـكته را در مورد تفاوت مراتب نفوس انسانى از حيث خلود نبايد ازنظر دور داشت : يـكى اينَكه اختاف احوال هردم از حيث فضيلت كه هوجب اختلاف آنان در مدارج خلود مىشود تنها جنبهُ فردى ندارد ومنxصر بهاشَخاص آنان نيست 1- همان طور كه بيهار مادامك به هیبزهانى ديكرمشغول ومنو جه است ازر نج بيهارى غغلت دارد و بعد ازرفع اثنغال|احساس عذاب ماب مى كند. Y- צ- دجوع شود به حاشيهُ مابق.
rD

بلكه، برحسب تعلقَ آ ان بها اقسام مختلف ازمدن واجتماعان استكه شرح آنهاخارج ازموضوع بحث ماست' . ديكر اينكَه نفوس باقيه بهد از فناى بدن بر بسسب تشابه و

 اين اجتماع به سبب عدمجسما نيت وفقدان ماده ومكان ازهر جهته ممكن وآسان آساناست و جون سعادت در فعليت عقل و فعليت مععول است اتصال عغول متشابهيا سعداء به

 بيشترى ازسعادت براى هر كدام از نغوس مجتمعه حاصل آل آيد

 موجب ازد يادعذاب هر كدام از آ آنان مىشود


 منتشى سعادت آنها رادراين مى دا ندكه ازماده مفارقت جويند وشةاوتآنها را را دراينكه

 سعادت ياشقاوتند درحيات اخروى مجتمع ومتهل به يكديـك, میشماردو از از آحاد


$$
\begin{aligned}
& \text { ا- وجوع نودبهكتاب الـياسات المدنيه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r-r الهدينة الف'ضله }
\end{aligned}
$$

شُ نفوسى كهتوا نسته باششندبه حد اكهل فعليت مهكنه برسند به عقيلدء اودرر تبهُ عقل فعال باهم ديـكر اتحاد وانصال هي يابند.
 نفوس هشهود نيست وفهم نظروقطى اودراين بارهآسان است واششكالات وارده از طرف
 هى كويد:




 'أيأس الخلق جهعیاً من رحمة الله تعالى وصير الفاضل والشريرفى دتبة واحدةاذجهل



 ا"ين"معنى ملينة الفاضله نيز بآن نوافق دارد اما نفوسى كه بحكم مدينة| لفاضله بعد




 سيناوا بنففيل وسهروردى به|هنمام|مهد|مهن) YgY

 دا نسته| i ' ${ }^{\text {. }}$

 رأى در بعضى ازآثاراوملحوظ شود بنا به احتياط وملاحظةء دقتضيات دينى وسياسى عصر
 نفوس ون ضله يِارذيله وانصال آنهارابه يـكهيِكرهشروط به تشا به و اتحاد آنها دررتبهُ كمال وسغادت مىداند. بدين ترتيب اكرتمايز نفوس اشخام در داخل رتبهُ واحده از ميان هىرود، واكرقائل به مفارقت اين نفوس از ماده ولواحقآن باشيم(وحقاً نِيز جنين

 توازد شد كهبهحداعلى و اكهل. مفارقت رسيله و اتصال بدعفل فعال . يافته باشند. اما
 نشدلازـג ، با ا
 زيراكه به وول فارابى تعلق به احوال مختلف مادى كه بیى نهايت باهم دينُر مغايرت ا- نعل از كتاب الفلسفة العربيء في الشرق ;اليف حنا الفاخورى و خليل الحر جلد r|r\&


صض 11 صف Ar

دارد 'هوجب اين خواهل بودكهوجوه هغايرتنفوّسبام ديبك نيز بی نهايت باشدو بقاى آثارمـكتسبه ازاين وجوه تغا ير موجباين شود كه بعد ازفناى بدن دنبّأ واحده براى آنها حاصل نكردد تادر آنبا يكَيـك, اجتماع واتصال يابند ' . بعضى از نويسندكان
 ابن ايراد رابر اوكرفته| ند كه نووس انسانى حونمأخذ ومصدرشان كه عقل فعالاست يكى است وماهيت نفس همرختلفـنيست جچغونه هى نوان ازلحاظ خلود در ميان آنها
 وارابیى باو جودا ينغههبهوحدتعقلنغال واشراق فيضواحداز آنعقل|عتقادداردبهو حدت نزوس انسا ‘ى و مادة عقليهُ آنان براى قبول اين فيضمعتقدنيست" ، واحوال اكتسابى نون را در حيات بدنى خود نِز در هيئت نفسانى آنها هؤُد مىداند و به سبب إِن

 على نحوما يو جيه مزاج اليدن النـي كانت فيه فزئئتها لزم فيهاضرورة إن نكون هتغيرة لاجل
 ايضا لى غير نهاية ومحدودة (المدينة الفاضله ع१)

## 




 اين عقل دانست وجنين حالـى براى همهٔ عقول هنارق به درجات مختلف حاصل است و هميز

يو ذا نى وعر؛.....)

دو اختالف فطط ى، و كسبی قائل به تزاوت نفوساز حيث فنا و بقا و از حيث مدارج
بعاء هـ شود .
در ختم معال راجع بهآر!ء فارابى در باب عغل. و ابداعى كه در ايننبابكرده است بإين كفت كه:

1 ترتيب جواباو بهمسأله ای كهحلقوطعى آن در آراء ارسطو مهثم و موقو فـما نده بود



 يـى از عقول مغارق و آخرين مرحالةُ آ نها از حيث كمال و واهو صون به جهان




 jo
r $r$ _ $r$ reو

 بر ترجهء פُديم عربى از كتاب نفسارسطو
 - 0

K4D



 حال هفارق و هجرد در خود و واهب آنها به اششياء مادى و جسمانى وانى و به عقل












1



 (ry



 بلد!ن ترتيب حاصلشُ قادر بهكسب معقولات مانيه مىشود.

 العتلالمستغاد اللنغس منالعقلالاول ه مذكورآهدهبود در آثار فارابى بسيار اهميت
 از وعليت جملهُ هعقولات درعقلانسانى واتحادعقل بآ نها وفیليت خود.كقل ومعیو إيت آن براییخود میشود


 است واعلى مر تهُّآن براى انِيـاء حاصـل هیشود. بد بن ترتيب درآثار فارا بیاز عبور ازمجارى آثار ارسطوو اسكندر وپِلو تينوس دو بارمبهمبلأ خود كهمذهب افال(طون


 دويده ;احَأر به مثال رسيده است . ازطزف ديِكل مغاهيم خاص شروَى متحلق به دو
 1 ـ رجوع شود بهاواخر فيجث الـكندرافروديسى درهمين كت'ب حاضر Ar G. Quadry -r
 و سعى در تحصيل إن انصال را سلوكك خاص هغلى و عرفانى دانستهكه به شُرط مالامت فطرى و وجود معدات و دعَهات براى اشخخاص انسان مجاز و ميسراست و دوام امِن انصالرا بعدازفناى بدن باسعارت اخروى مترادف شمرده است . ناكفتهيداست كهوجه

 او بوده است .

$$
\begin{aligned}
& \text { نفسو عقل در مذهبابنسينا }
\end{aligned}
$$

1- آراء ابن سينا در مورد نفس وعقل

 درضهن آئارمهمهُ خود، كه هجموعههائى ازعلوموهعارف عصروى بوده مانندكتابالشالشفاء وكتاب النجاة و كتاب الاشارات والتنيهات، ابوابى به تغصيل يابه اختصاربه تحقيق در بارء́ نفس وقواىآن اختصاص داده ومطالب اصلى اين تحقيقات رابه نبع ادسطودر ضمن هِاحث طبيعات جاى بخشيده و مطالب دبِكرى از آن را به افتضاى موضوع و تناسب مقال دردطاوى الهياتآورده است، نظر بهجاللت و شرافتى كه علم به احوال نغس وععل در نظراو داشته رسائلى جداكانه زيزدراين باب جرداخته استكه از جملaُ آنهآست : النغس على سنة الاختصار،النغس على طريق الليل والبرهان، فى الـكالم على النغسالناطقه، فى النغس، النفس، التعليقانت على حواشی كتابالنغس لارسعاطالِّس، القصيدةالعينيه وغيره .وبعضى ازكتب ورسائل نيز در اين باره بهوى نسبت دادهاند كه صحتا نتسابT نهامشكوك است ويالينـكه ملتقطاتى از آثاردِِـكر اوست، ' ا- د جوع شود به فهرست نسخههأى مصنفات ابن سينا تألمف استاد ار جهند مآتاى دكتر يحيب مهدوى
 يكدبِكراختالف دارد ' . اين اختالف به سبب جسهیتآنهانيست ' ، بلكه درامورى استكه زائد بزهعنى جسهيتاست.مثلاً نبات تغدى ونموو توليد مثّل هى كند ، حيوان عاووه بر اين افعال احسان و حركت ارادى و ادراك جزئِات دارد و انسان بـه تفكر عقلى وادراككلى ممتازاست ' • هيداستكه حون جسم به ذات خود مصدر اين هعانى
 اين مبادى رابرحسب تعدد هراتبTآن افعال متّهد بايد شمرد. بدين تر تيبكه بعد از طبيعته مبدأ حر كات طبيعى اجسام است وهم چنين مبدأ نحصيل صور براى تركيبات
 جنبهُ ;سخيرى ودرجهت واحده است درمر تبُ اولى از اين مبادى مبلأى است ْكه افعال صادره از آن ما نند افعال طبيعت


(.Yイ人ÁTin


.


 آثار ملى همبن فقره از اصل كتاب به صودت نغس زلـكى نتل شُده است. وليكن در مقدمهن
 (بقيه در ذيل صغتحهُ بعل)

داراى جنبهُ تسخيرى است منتهـى ازحيث جهت و نوع داراى كثرت است . وازآن هس

 واحده است. اختافف وترتب|جسام|زحثث اين مبادى به سبب اختافل وترتب آنهادر
 عناصر ازاءتلال دورتر باشل درمراحل پِائن. تروهر جه به اعتدال نزديك تر باشد جزء مراتب بالآتراست' . هر كدام ازاين مبادى سهكا نهكه بعد از طبيعت جسمانى بر حسب


وهم فاقد اراده باشل ;غس ناميلدهىشودٌ .
 ازحیث اضافهُ زغس به افعال آن است . بس كلمهُ نغس وا براى دلالت برماهيت نغس
 ديُكرى از اين قْيهل است آوردهاند . و اكر لفظ نغس دال بر جوهر نفس بود تنها
(بقـه ازذيل صغحهُ قبل)
 مر بوطه به زنس حیوانى ازحیث تصد واختيارو كئرت جهات وافـال صادره از آن دو انت


 درهذن كتاب درج ڤده و تقريـ نفس هلكى به نغس انسانى باشه.


Y- فن 9 ازطبیعيات شفاس qجیاب براك (بقيه درذيل صفحهُ بعل)

میتوانستيم به ائبات وجود آن بيردازيم بى آ ;ـكه بتوانيمجنسى براى آن تمييز دهيم وازروى این جنس جه تعريفحآن مبادرتكنيم. زیِيرا كه جوهر حون جزء عقلى ندارد

 دربدن يا به وسيلهُ بدن به ظهورمى بسد هى توانكفت نفسى كه به نعريف آن مبادرت
 مشتمل برذكر بدن ويا به عبارت ديـ, مششتمل برذكرجسم باشلّ. ازاين شرّح هستغاد iوان داشتكه اضافةُ آن به بدن نبايد موهم زجانس نغس و بدن و تالزم دائم در بين اين دوباشل، زيراكه به عقيدهُ ابن سينانفس يانوعى از آن قابل مفاروت و انتطاع از
(بقيه ازذيل صفحهُ قبل)
ليست علع و تيرة واحدة عادمة للاراده فانا نسم:4 زفسآ ، يعنى برای اينكه مب_دأى دا نغس بتوان ناميد بايد|فمال صادده از آن حنان نباشدكه اين دوصفت را: ا ـ جهت واحد داثتن، Yـ زاقد اراده بودن باهم ديكى بتوان بدان|سنادكرد. اين تعريف همه اقسام نغوى
 اراده نيست. و نفس حيوانى ونغس انسانى، كه |فیال Tنها نه در جهت واحده و نه ناقد اراد.



عندالمرب .
Y- همان صinه از كناب ادسطوعندالعرب. rهمانطود كه مبدأغبر جسها نى تحريك فلك دأازلحاظ مباشرتآن به تحر.ك و اذحبث علمت (بقيه درذيل صنحهُ بعد)



 مثّل این است بردن به ذات و ماهيت خود آن بر آئِمْ • . بـه همين سبب است كــه هطالعهُ نغ از آن حيث كه نفس است يِنى از آن حيث كه عاوقَه به ماده و حر كت دارد جز
 است



(بقيةُ ازذيل صنحه قبل)
 الننس صiحة



ץ- بهتشديد نون ـ احوال النفس ازمبه تام
r-r به تشديدنون
愔
ه- فن

yyp

اندوه اختالال مىيا بـ وهمين عمل درايُرشادى فوت مییذيرد و به دنبال ترس موى بر
 اشتراك نغس وبدن دراين احوال برسبيل تساوى وبدون اصالت وتقدم يـكى ازآندو برديـلرى است تاموهم اين باشدكه نفس منطبع در بدن ياقائم به بدن است بِا هر دو دارای يك ماهيتانل . بلـكه اين احوال و افعال متعلق به نفس است و نغس با بدن ;الازم ندارد ودليل برآن اينڭكه ظهوراين احوال درنفس هـيشه مقارن با آثار بدنى

 تصورى ازظهور آثاروعوارص بدنى كه غالبأمقارن باخشم ياترس يانظاير آن است بنا به
 احوال اهورى نيست كه بربدن از آن حيث كه بدن است عارن شود بلـكه تعلق به نفس از حيث دقارنه T ان بـا بـــن دارد ، يعنى اولا و و بـا لذات احـوال نفس
 ازنغس هانندآنجه درعلوم وفنون وصنايـع ازقيلِ بنائى يانساجى به ظهوردهىرسدكـه بالذات تعلق ؛ه نغس دارد منتهى همان طوركه نفس در انجاماین افعال آلات وورمائل خارج از بدن رابه كارمى كيرد از آلات واعضاء بدن نِز بهر• دى برد آلات بلنى موجب اين مىشودكه به خطا اين افقال را به مجهوعهُ وجود انسانى كه 1
 طهران .

r- بـ فصل ץ ازمقالذ ب ازن
ץـ تعليبات

مر كب ازنفس وبدن است منتسب سازنل' .
هس وجه ارتباط زنس به بدن اين است كه نفس مبدأى براى جمـع عناصر ؛دن وتأليف وتركيب وتنظيم آنها به نحوى مخصوص و حافظ اين نظام از عوامل معارص خارجى ومتصرف دراجزاءآن است.حنا نـكه وفّدان نغس موجب زوال صحت واستقامت

 است. آي إ ازاينجا مى توان نتيجهكرفت كه نفس صورت بدن است ؟ اين مطلب مستلزم فتحص بيشترى است. چون شُئى كه نفس تعلق إهآن هى كيرد جسم است، ووجود اين جسم از ایــن حيث كه نبات يا حيوان است به وجود نغس نماميت مى.ابِ ، نغس جزيُى از فوام شیء است و اجزاء قوام بر دو قسم است : جـزیى كـه مبدأ فعليت شىء و مص. افعال و خوام آن است و جزءى كه مبدأ ووه و وابليت و انفعال شىء است و به هثز لء موضوعى براى جزء اول به شُمار میدود . شُكى نيست كه بدن از قسم دوم





1 ـ ونخستين آلت نفس كه آلات ديكى به وصيلة آن به كار برده هیشود و در واقع رابط در بين نفس وساير اعضاى بدن است جسم اطبف زافذى بنـام روح امس .
 فصل احوالالنغس)
yys

جسم باتى يا حيوانى وا بالفعل. نبات يا حيوان مىسازد و چون جسم, مادءٔ نبات يا
 براى حــات آ才 دانست' .
اما بالافاصله بايد به اين نكته اشثاره كرد كهابنـينا هعنى نغس را منطبق بر
 محدود ومقيد هى سازد تاباصورتى كه هنطبع درماده وهتلازم بآن است است اشتباه نشود و "ى گويد كهنفس صورت يابه منز لة صورت يابه منز لهُ كمالاست
 شرحى مشبع در بعضى ازآثار خود درفرقكمالباصورت مى آوردكهبه خا(صه|یازاز آن بهاقتضاى مقالاشياره بايدكرد.
اكر نغسا صورتبِير يم با يدآنرا نسبت بهمادهاى كه نغسدر آنحالولمى كنه واز اجتماع آندو نبات ياحيوان بهوجود هى آيد قياسكنيمْ .اماماكر نفسرا از اين حيثكه جنس بهوسيلهُ آن تحصل مى یذيرد وبه صودت نوع در مى آيد به نظر آوريم


 مغهوم ديكرى دراين تصور وارد نتوان ساخت مـكراينـكه زائدبر آن باشد،اها تصور

1 - دجوعثود بهحاشبهُ صفحتاقْبل

 ثبوت تجرد وخلود نغس مىشود بهواسطهُ سلـيلفاى ازاهمل علم وحكمت ابهآلبرت كبيردسيد. واولبن حلقه ازاين سلسله دومبنيكوس كو نديسالينوس D.Gundissalinusمترجم ابنسينا





 دوشى








 معنى محدودى كه خود ماده دارد هغاير باثندواز هعار نتآن دوريا ازحلولو ا يندرد آن


 اكرآنرا صورت نيز بخوانيم بابد منىى كمالرا از آن اراده كني؟، يعنى فقط توجه

1- برای اطلاع بدشرح تفاوت جنس باماده رجوع شودبهفصله ازمهالهُ ه ازالهيات شفا صץ ا-M M



 و محصلمىشود و ب!صورتنوع معينى كه مبدأ آ ثار وافعال است درمى آيـ .اينمعنى نامتعين جسم يا بدن مو جود زنده استو نفسمبدأى است كهبهووء حيات كهدر آناست فعليت میدهل، و همين فعليت موجب تحصل معنى مههم حيات به صورت نبات دِا
 را ازهر جهت رإبطهُ صورت باماده زهى توان دانست هCر بلدين ترتيب كه صورت را كمال بدانيم ـِعنى حیزی كه فقط موجب رفع نقص از معنى جنسر و تحصل آن بدصوزت نوع مى كردد وحيز ىراكهبا لقوه بودذات بسيط قائمبالفعل هى كردا ند' . بـدين

 ;سب.ت بaقوهوقا بليت مفهوممىگردد وازايندو كمال علاوه برا ينــكه اعم از صورت است
 مقارنومتالازمبا بدنبشماريم،زيراكه بسيارى ازهمادى كمالخارج از خوداشيـاء است،و
 كشور و اخاخداراكمال كشتى كوئيم، بهسبب| يذلكهغايتاصلىاز كشورو كشتى بدونبادشاه و ناخداحاصل نيست ودرواقع كشُور بیْادشاه وكشتى יى ناخدا فقطاشتر الكاسهی باكشور





هrgalg
rqa

ازكشتى است، يعنى اين دومبدأكهال خارج ازدوشیء ناقصى است كه بهآن دو مبدأ





نغسراكاهى قوه هم مى نامند واين بهدو معنى همـكن است: ا- نسبت به اففالى كهاز آن صادر مى شورد.
 بمعبارتديكر:

الـنسبت بهخاميت تحريك.
ץ.... نسبت بهخاصيت ادراءـْ




 r- نن بـ ص• ا اذفن وازطبيمبات شفاجاب براك.

منطبع در بدناست (همانمأخذ).




 يافت وهماز لحاظظ افعال خود بهكمال مى توانل رسيـ ومبدأ اين هردوقسماز كمهال زنس

- اس
: جس لفظ كمانل براى دلالت بر جنس ;غس ازهردو لفظط صورت وقوه اعم و انم


كمال جسم است ، "
اما كمال بردوقسم است : كمال اول و كمال ثانى • ـ منظور از كمال ثانى|فعیال و انفعالاتى است كه بعد از حصول زوعيت شيئى از آن صادر هیشود ، هثل بر ندگى


r _ شیام
r- احو اللالنغس صه
r ش ش
هـ احوال اللنفس هاه وشفاما
Yـ اتين زيلسون و رولا ندكوسلن R.Gosselin ابن مينارا قائل بهاين دا نستهاند



(لو يى كارده: رنكر دينى ابنسبناهص • 9 وحاشبئץ اذهمانصفخه)


 كه مبأ و مصدر اين آثار براى آن نوع حاصل شد و اين مبدأ كــه خود به به فعليت




 اول براى آن شیء حاصل شد به فؤ فريب هـوجود مىشود و كمال. ثانى در موقعى

 افعال و آثارى مانتد احسان و تحريك است و وخود اين آثار و افعالكمال ثانى جسم
 است آلى و غير آلى • جسم آلى آن است كـه كمالات ثانئه آن يعنى اففال و آثار آن

 اءاءنت آلات است و يا به عبارت بهتر جسمى كه براي آن قوه صدور اين افعال به

If 1 - 1

'احوالالنفس


در اينجا بحثى راجع به حيات لازم مى آيد ـ ز زيرا كه بايد ديد كه آي آيا اين












 آلى را بالةوه داداى خاصيتى به نام حيات مىداند كه نغس كمال اول اول براى فعليت

بخشيدن به اين ووه است .



> Y -

ب ص افیال الحبوة

آن است '• ج-ه ، نغس جنسى است مشتمل. برجنل قسم نباتى و حيوانى و انسانى و
 جسم طبيعى آلى از جهت توليد و نمو و تغنى است ، و نفس حيوانى كمال اول براى جسم طبيعى آلى از حیث ادرالك جز جُيات و حر كت ارادى است ، و زفس انسانى كهال







- است و زه در دعنى افعال T

نـكتهای كـه در بِا يان معال اعادء ذكر آن اولى است ایْـكه اطالاق اسم نفس برشَء مطلوب ما تنها از لحاظ ارتباط آن با جسم و فعاليت آن به وسيلهُ جسم است ;ه از حيث جوهر و هاهيت آن ْو اسمى براى اين شیء از حيث ماهيت آن وضع


الننسانبه ص Y - نجات

احوال الفنس )


ه - معنى iطق نز بين|نسان و فلكمشترك نيست جه عقل نلكى نبالفعل اهت و عقل


آذ راععل بكذاريم' '

جوهريتزنفس، اثبات وجودآن، مبدأآن، وحلت آنــ نفس رابه كمال
جسمآلى تعر يفـ كرديم • از اين تعريف جوهريت نفس را نمى توان مستفاد داشت .

 وصورت شـكى نيست.|ماجوهريت غنس به همان معنى كه صورت را جوهر گوئيم هحل بحث مى تواند بود.
جوهر هوجودى است كه در موضوع نباشد و موضوع جيزى است كه از

 ازآن محسوب نيا يد، بلمكه بَوان اين حیيزرا از آن موضوع منغاك ومغارق ساخت ،

 بود . بـا توجه بـه ایِ-ن مقدمـه معلوم میشود كه نفس از آن جهت آكـه ك.هـال جسم آلى است لازم ندى آ يدكه جوهر باشد، زيرا كه بسيارى از كمالات واقع در موضوع


1- احوال النفس ص
Y- برای تمريف جوهرونرقآن باعرم وتعريف هوضوع وفرقَ آن بامحل دجوعشود


 (بقيه درذيل صفحهُّ بعل)

 قرار گیر نل' هر نفسى جوهراست. اما اگر نفس قائم درهوضوع باشُد وبدين ترتيبج
 ههمُُان شقوق نفس را كمال هى توان ناميد رسِ كماليت نفس مستلزم جــوهريت آن نِست . مـكر اینـكه انبِات كنيم كـهـ نفس كمالى است كه واقع در هـوضوع 1 THNi
درمورد زفس انسانى، خنا نـكه درجاى خود به بُبوت خوأهد رسيد بإيد گفت كهآن شيّى منفرد وقائم به ذات خويش إست'، ودربدن انسان يادرجسم ديـكرى بتوان موضوع :ــا هـحل آن انظڭاشت منطبع نيست و مفارق از مواد و مجـرد از اجسام اس.ت ، هنتهى مادام كه انسان زند, است زغس او علاقَهایى بـه بدن
 كه منارق ازجسم نيست كوئيمكه منإج خاصى كه بدن نبات يِا حيوان در حين فعليت حيات، يِنى درحین تعلق نفس به آن ، دارد به منز لهُ مادء́ قريب براى نفس است و

بقيه ازذِل صفحهُ قِل
 باهيع حیزددرموضوع نباشد.

دزمزجع سا بقالذكر).
. $\mid \Psi$ -
ralik

كثيرديكر.










 صورت موضوع درآمهن است، جوهر نمى توانواند بود. در جواب اين ايرادادكوئيمكها البته
 حيوانى فرض مى شود جنبئ نباتى وجود حيوان است. ويداساستكه نفّ نـو نباتى در اين

 موضوع شمرده شود، و سلب جوזريت از نغس حيوانى نمايد. بس در نوع وا واحد جز
 عوامل معارض خارجى در آن و موجب بقاى تركيب اجزاء متغاير آن با يكـديعكر




 اثبُات مغارقت آن بر آئيم.
علم ما به وجود نفس حجغو نه حاد ل سُده است؟ ـ حق هطلب دزاين مورد اين

 مستى، براوثابت است. فرضكنيمكه انسان در بِوخلقت خويش واقع باشَ ، جردماى بر جسمان اوفروكشندكه ازرؤيت ههمُ اشياء مهنوعش دار ند، زمانى براو نـگذشته باشل تاحيزى را ازكذشته به يادآورد، اءضاى بدن خود زانيز نه باحشم بينـل و نه امـكان



 به شرط ضحت عقل وسا(مت هيمئت فقطط وجود يـك حیيز بر او معلوم است وآن وجود
 هي هِ يك ازاشياء خارج براوثابت نيست نفسخود اوبراوثا:ت است، به عبارت ديـکر، بر فرن غفلت او به وجود همه خیيز به وجود خويش وقوف دارد بـى آنك_ه قائل
 دست خود راتخخيلكنلآن راخارج ازنات خودمىشمهارد وجزء آن ياشرط لУز براى





ازخود كهدهتكلمَ است مىشمارد ' • بس اوليزن ادراكى كه انسان را حاصل است و واضح ترين وبديهى ترى ادراكات او كه هيَّج كو نه حد و دسم و برهانى نمى خواهد و
 كه اوكردهاستانسان فقطعلم بهخود هی. يابد بیى نیكه بتوان كفت كه وجود نفس بدان






1- فن ه از كتاب r النكت والنوائد نىالعلم الطبيعى ص هها اذ مجهوءه جاب كلdكته 1900

Y- נجوع شود به فن 9 اذطبيعيات شفاصه| ونهط سوم اذ اشارات مبهץ جزو
دوم جابححددى طهران.
بـ اين إِراد دا امام ونخردازى نيز كرده واز خواجه نصبرجواب هناسب شنيدهاست


- $\quad$ ץ-

هـ دالدراد بالنفس مايث:رعليه كلوأحد بقوله اناه ( نصلا اذ ردالة معرنة النغس
الناطقه واحو الها يافى علم النانس جاب مصر به ضبيهء النغس) كه انتسابآن به شيخ مشكوك
 يجح:ى مهدوى)
(هودده منسوب مىدارد'؛ وبازدرجاى دِيِر مى كويدكه اكر منظور مرا ازكلمهُ نفس




ادراك نفس، خون بنا برفرض مذكوردرمونعى حاصل شده استكه انسان ازهر
حيزى غيرازخود غافل بوده است، ادراكى نيستكه به نوسط اشياء يا فواى ديڭرى جز خود نغس حاصل شده باشل، بلكه؛ ادراك هستقيم خود نفس به ذات خويش بدون احتياج به وسائط است بِعنى مدرك ْنس خود نغس است. ازطرف ديكر آن حیِى

1AF ا- همان هرجع ص

 كلكته 1904

ץ تظير آنحه دكارت تأسيس كرده است هبتنى داشت وآن اين كه تمايزمهاهميم و تعاريف اشياء


 تظير آن است كه اكوnتنيون اقامه كرده ودرقرون وسطىدر آثار اتباع او به كراتآمده اسث وبه اقرب احنمال اصل نوافلاطو نى دارد . (ثيلسون هقالهُ مأخذ يونانى- عربى . . .

هـ بـكسر ثالث
Y.





 دراوضاع واحوال مغرون باغغلت ازجسمانيات ومحسوسات وقبل ازثبوت وجودآنها
 وساطت افظال خود نغس هم بديدنهى آ يد. زيراكه اولا







 خود قابل اثبات نيست . اما اين معنى مانع از آن نيست كه از آن حيث كه 1- بـ با ونح ثالت.

دوم جاب حيدرى طهران


نفن هصنر افعال خاصى است، بيوان ازروى اين افغال به تما يز آن باسايراشياتى كه مبادى افعال ديـكرى است ثىبرد. ازجهلهُ اين افعال كه اختصاص به نو ان ع معينى از نفس دارد حركت ارادى وادراك است.
 درغير حيوان، يعنى دراشيانى مثل عناصروجمادات، نيز جسمانيت وجود دارد، بدون اينـكه مبدأ احساس وحركت ارادى باشد . هم هنين هبدأ آ نها رامزاج حيوان نيز
 هك اتقاقاً در آن قراركرفته است بماند، و به هر صورت هر گز هز اج شىء هر كب اقتضاء نمى كندكهاTن شیء حر كات مخختلف درجهاتمختلفـبنما يد، وبسا اوقات حـوان دا از حركتى كه درجهت هعینى مى كند بازدارد • مزاج همان طور كه همبأ حر كت ارادى
 تأثيرشىء هدركّ است،درصورتى كه مزاج، هر كاه تحت تأثير شيّى قرار كيرد كه در نوع بآن موافق است، تأثيرى حاصل نمىكند، واكر تحت تأثيرشيُى قرار كِيرد كه در نوع بآن هخالف است خود استحاله مى.يابد و مو جوديت آن از ميان مىدود ، در اين صورت چجكو نه ممكن استكه ادراك به وسيلهُ هزاجكه خود ديِكرمو جودنيست
 زيراكه عناصرمتضادىكه ؛a امكنهُ هختلف تما يِل دارندومى خواهند ازهم ديِگرمنفك
 شدند امتزاج والتياميا بند، Tنگڭاه درميانآنهاتغاعل بديدT يد و بعداز آن مزاجحاصل كردد؛ ونيزاحتياج به شُئى دارندكهآنها را قسر آ به حال اجتماع ;شاه دارد، والا به

Y- به فنح ثالث

اقتضاى طبايع خود متفرق مىشو ند وهزاج نيزازميان مىدود.پس بغاى هزاج درشىء
 باشُل واين هردوسبب برالتيامى كه بايد قبل از حصول مزاج حاصل شود مقدم است ، واكر به اين دوسبب جاهع و حافظط وهنى وضعفى فرارسد التيام اجـياء بدن به انفكاك
 مى گردد • بدين ترتيب به ثيوت میزسد كه شيّى وجود دارد كه جاهع و حافظ هز اج حيوان ومبدأوواى محرك ومدركّآن است' و اين همان است كه در اصطالح فلسفى نفس مى نامیم•م•
 ازامتزاج عناصر جسمانى بايـكديـكر حادث مىشود يامستفاد ازخارج است ؟ـ جون


وجوه ذيلـ هى توانل بود :
 اكر تعلاد ز:إدى ازصبردا بامقدار كهترى ازعسل بياميزند صورت شىء مركبهتمايل . بهصورت صبر میشود
Yـ صورت شیء مركب ازتعديل صور تهام عناصر بسيط حاصل شُود و نسبتآن
 كه هيحچكدام از آن دو دراين تركيب غالب نباشد صورت شىء مركب يعنى خاكسترى

حد وسط در بين صور اجزاء است .
 اجزاء بسيط آن درحال بساطت اقتضامى كنل، ونه جنان باشد كه هجموع صور اين اجزاء درحالتركيب دقتضى آناست، بلـكه امرى زائد براتتضاىاين اجزاء باشد‘مثل


اينـكه ازتركيب آب وخالك شیء مر كبى بهنام كال بديدآوريم، ومهرى بر آن ز زیهما
 - تقتضاى|جزاء خود آن، يعنى آببيا خالك، چه درحال بساطت حه در حال تر كيب ،

نيوده است .
باانلى تو جه هعلوم هیشودكه درقسم اون تر كيب صورت سُىء مر كب متما يل به صورت شیء بسيطى استكه درتر كيب غالب شود واجزاء دغلوب ومستّر آثارى از خود ظاهر نمى سازد. زيراكه ممتّع استكهدو امر متضاد درحامل واحد باهم ودريك
 غالب بِيلآورد.درقسم دو مصورهمهُ اجزاء بسيط به ياك درجه آثار خودرا درصورت

 خارج بهمادء آن مىرسد.

 دارد. حالاكر اين تركيب ازقسم اول باشد بايد صورت این شىء هركبكه نغس آن
 رطو بت يا برودت يا يِوست نشان دهد، واللبته حنين نیی توانل بود. زيراكه هريك از اين قوا دزحال تركيب بااجزاء ديبُر، ولو جزء غالب در تركيب باشل ، زاقصتر و ضهيغنر ازحال بساطت خود مىشود وچون در حال بساطت كه وّىتر وكاملتر بود خواص نفسرا ازخود ظاهر نمى ساختحج
 همان جهتى كه حركت عنصر غالب اقتضاهى كنل باشل. اما اگراين تركيب ازفسم دوم باشد، پاون صورهمهُ بسانُط متضاد نسبتبهصورت شيئى كه ازتر كيبT زها پديدمى آ يـد

 حالت نشا نهاى ازغلبئ حرارت است، ونبا يد قادر بهحركت بهنوى پِائين باشل؛ زيرا ك كه دراين صورت مىبا يست برودت درآن غالبآيد، ونبا يد قادر به سـكون باشد
 سوى خود جذب هی.كند غالب باشد، سِ خنين جسمى نه متحرك و زهساكن هى تواند بو واين محالى است. چون بطالان هر دو فرض به وضوح رسيد ناحار بايد نغس را ازقسم سوم شمرد، _ِعنى آنرا صودتى دانست كه از خارج مستفاد هیشودو مقتضاى طلبيعى اهتزاج عناصر مادى نيست.
 ؤواى دختلف ازاين زفس واحد منبعث شود، وافعال اين قوى نسبت بهههم ديـكر تقدم وiأخر بذيرد. يعنى اختلاف قوى دلِل براختالف زفس نيست و همهُ آنها در جوهر
 انسان ياهر زوع ديـكرى از حيوان جوهر واحدى استكه درواقعخودآن نوعاست و 1- ذصل سوم از وساله همبحث عنالقوى النفسانيه يارالنفس على سنة الاختصاد


Y-
 (8ن 4 ازطبيمیات شفا صץץ) انالنغس جامعة لقوى الادراك و التعمال النذا وهى واحدة لهما ليست هذه منفردة عنتلك...(صץץ اذفن \& ازطبيعياتشفا ) ذهذا الجوهى


همان جوهراست كه مزاجرi حغظ مى كند ومبدأ تنذى و نهو و ; تـوليد در حـوان








 منوع ومة.وم اينقوى وجامع آنها درجوهر واحیى كه خود آن است مى باشد . اين

ا- اما به قول خواجه نصبر شايد ندا ندكه خود او، يعنى همان نفس واحد او كه
مبدأ شمور وادراك واراده است، هدان است كه مبدأ تنذى ونمو وتولبد نز هست. وبههمین "سبب ابن سينا فقط ازروى افمال نفس حيوانى به وجود نس اسندلال كرده است نهازروى

 از نفس انسانى مستة:مأ قابل ادراك نهست وبايد بهبيان ديكرى اثبات شود (شرح اشارات

جزء دومص4•r).



 r- البنه بروجه تسامح وباتوجه باقيد سابقالذكر.

هعنى
 را اجسام عنصرى قبل ازتركيب با يِكلـيـر بلهسبب تضادىكه در آنهاست نمى توانند




دور شود اين جوهر مفارق را ق.ول كند .


 شود، بهطورى كه ازروشنائى آتش زيزءالاوهبركرماى آن بهرهمند شود، درإينصورت










 .



 واحد هنشأ صدور اجناس هختلفى ازاحوال وحر كاتشود، مثالُّ،وَوهباصره همبيسندوهم
 زيرا كهووه واحدى كه جدا از وَواى ديب⿸厂 فرض شده است فقط مى تواند مبدأ فیل








 وحدت خود را درتمام عمر وباوجود مرور ازه انه محفوظ مىدارد، بهطورى كهانسان اگر نياك تأمل كنل درمى يابِ كهآنچج امروز خود اوست همواره خود او بوده است. به همين سبـ بسيارىازاحوالى




Yas

















 هواد طبيعى باددست آيد واين تصرف ازطريق صنايع وحرف ميسر مى شوده، و بـدين /ـبب تخصص افرادانسان وتبادل حوائج ودر بين آنان لازم مى آيد،واين تبادل محتاج


 احتياج به نوضنح ندارد.






 جنان آفريده است كه ملزم ؛به اتخاذ طرز معين ومخصوص ومهحدودى در حياتند. و


 به ايججاد آنها دارد بايد بكند، وبرخى ديلغر ازآنهارا باوجود وَدرت واختيار نبايد







 وبر حسبّ هصلحت جديد خود بدباغير لازم بدا ند. در صورتى
 دنبال آنهافعالى مانند خنده وكر
 راجع بهنيكو بدآن افعال از وى صادر هیشود، و آ;\&اه دوباره اورا به دنبال اين

 شرم براو عارض مىشود وازاحساى امرىكه در آينده سودى براى او حاصل خواهد

 وازع شُودحاصل ندى آيس.
اين احوال جملكى در نفس انسانى وجود دارد و بيشتر آنها هختص بهانسان
است واكر بعضى آنها جنبةُ بدنى و مادى نِيز داشته باشد باز اكر دوت كنيم مى بينيم ك.ه وجود آنها براى بدن بـه سبب وجود نغس انسانى و זعلق آن به بدن اهـت . اما مهتمرين خواص كـه |اختصاص آن به انسان افزونتر و استوارتر از همه است و داراى جنبهُ بـدنى نيست تصور هـانى كلى با تجريد تام آنها از مـاده و وصول بـه مجهولات از معلومات نصورى يا تصديقى است ' . وبه همين سبب كـه اخحص خواص اص انسان تصور و نصديق معانى كلى است و ابن همان وَومايست كـه عقل نامبده مىشود شايد هناسب چنان باشد كه نغس ناطقُُ ابسان را براى نمييز آن از نفوس ديـكر بـه

ا- اين هطالب اذآغاذ فل تاين مورد از كناب شغا اخذ شده است(فنغازطببعبات


$$
\mu \cdot 1
$$

;ام همين ووهٔ اصليه و هختصهُ اين نغس يعنى به نام ععل بناميم ' اين قوء خاصه كه زفس انسانى راست هعانى مهرد يا صور منتزع از ماده وا وا ادراك مى كند ، اما بايد دانست كه ؛ه هـ اك اعتبار همهٔ ادراكات به تجريد صورت از


 در آن مشترك و هتساويند و اين طبيع: از حيت ذات خود شىء واحدى است اما به سبب هعارنت !! هـاده احوال و اهورى بر آن عارض هیشود كه جزء ذات آن و از لوازم ماهيت آن نيست ،و اختاف آنها موجب اختاف درذات آن صورت نمى شود.
 يعنى كثرت و انقسام هى يذيرد و اختصاص به زمان و مـكان و وضع معين مییابد ، و اينها هيَع هـك جزء ذات آن صورت نيست ، زيرا كـه اكُر لازمهُ صورت انسانيت يك از هـيزاتى باشد كه هوجب اهـياز زيدكرديده است ديـكر عمرو را انسان به هعنى تام كلهـ نمى توان كفت . جس صورت را از جهت ماده عالئق و لواحقى عارص مىشود كه از جملهُ آنها كثرت و انقسام و اختصاص دركم و كيف و اين و وضعاست و ، جون عهل ادراك عبازت از انتزاعصورت از هأده است ،گاهى اين انتزاع طورى است كه نسبت صورت منتزع با ماده و لواحق آن هعفوظ و باقى دیى هاند و كاهى به نحو تام و كامل از همهُ اين لواحق و عوارن هجرد و مبرا مىشود و از اين حيث اصناف و مراتب مختلف ادرالك يديد مى آید - 1


النفس 4q و
$Y \cdot Y$

صودتى هنوز نسبت خود را با ماده و هههُ لواحق آن هـحفوظ مىدادد ، و اكر اين


 كه وجود صورت خيالى شیى احتياج به وجود خارجى مادء́ آن ندارد و وجودصورت برفرض غياب يا زوال ماده ثابت است . اها با وج-ود انتزاع از ماده از لواحق آن

 در آن هشترك دانست ، بلـكه ، چنين صورتى مشالً' يكى از آحاد انسان خواهد بود كه زاكزير با آحاد ديبگر اختالف خواهد بِافت .

 حال بر آ نها عارض شده است كه در ماده باشند هثّل خيروشر و موافق و مخالف كـه كاهى برماده عروض مى يا بند وليِن ذات آنها مایى نيست، چه ، اكر چنين منىبود
 بالذات إز امورمادى بهشمارمىروندتنها در اجسام ظاهر هى شو نل. قوءُ وهمكه به ادراك اين قبيل اهور نايل هى آيس نجر يدى بيشتر و كاملتر هى كند ، ولِّكن بايد كفت كه هنوز اين صود غير مادى از نواحز ماده مجرد نيست ، زيراكه از مادةٌ جزئى ومعين و هخصوصى به مشاركت خيال اخذ هى شود . + ماده است . اينها يا صورى است كه خود با لذات مجرد است و مأديت به هـيَ وجه بر آنها عارض نشئده انت ، و ععل در اخذ آنها هحتاج نجريد نيست ، بلفكه آنها را



 از ادراك است كه مهيز نغس انسانى به شمار مى آيد '.
 نغس حيوانى هدد مى گيرد ، و يا به عبارت بهتر مقدمات این فعل به توسط احساس و
 هیرسل وآنڭاه نغس درهورد اين جزئيات اعمالجهار كازهُ ذيل را به جاهى آورد : ا-معانى وصوررا ازمواد آنها وعلائق ولواهت اينصور نجريد مى كند. بلـين
 صور اشترالك و در !مغنى ديِكر افتراق دارند ـ مثلا فردى از انسان و فردى از شـير را مى بيندكه در حيات باهممشتر كند و در نطق از هم جدامىشو ند ، و باز بیهى برد

 مىآيد و اجناس و انواع و فصول و خواص و اعراض حاهل مى شود「 - در بين إن تصورات كلى كه در حكمم مغردات است مناسباتى از قيبلا سلب و إيجاب و شاير اقوام تر كيب ، خواه بـه طور هستقيم ، خواه از طريت و سانُط ، برقرار مى سازد و در اين عمل نيز از قواى حيوانى مددمى گيرد Vr - Y ا 1

人Y Y
r عنالقوىالانسانيه ص 199
r - هقدهات احـكام تجر بى دا اخذ هى كند و از تأمل در آنبا در میییابد كه ارتباط هوضوع و محهول در ايز احـكام اتفاقى نيست، بلـكه ، دانٌمى است ، و بدين

-
ث ـ ـ صحت بعضى از اخبار را به سببتواتر ورود آنها از طريق حواس نصديق
.
حون إن مبادى تصورى و تصديقى بـه اعانت بدن نفس ناطقه را حاصل شُد آنگاه به خود و افعال ذاتى خود دجوع مى كنه ، زيرا كـه ، اكر جه استنباط اين صود از هحسوسات و جزذئـات هحتاج الانت فواى بدنى و حيوانىاست، تصور حقايق ذاتى آنها و تر كيب قياسات برمبناى آنها فعل. خـام نغس انسانى است . و بعد از رجوع نغس ناطقه به نعل خاص خود اگر بیضى از قـواى سغلى دوباره به نغس روى

 خاص خـود بدانها احتياج افتاده است رجوع به متخيله و حافظه و حساسه لازم آيـ
 به كمال ڤوت خود دسيد در افقال خود مطلقًاً استقالالمىيابد ، و قواى حسى وخيالى
 مى كذارد. و این بدان مىماند كـه شخخص براى وصول به هקصد احتياج بهآلات و اسبابی دادد ، وليكن ، جون بـه مقصل و اهل شود حغظ همين آلات و اسباب مانع
 - ا شفl 1

عن القوىالانسانيه ص 199

$\mu \bullet \Delta$

تزجر د نفس ناطقهه .- قوؤ حاسه را مجرد نهى توان كفت ، بلمكه ، إين فـووه
















 شبح خيالى واحد كه قابل حمل براين هردو باشد درآيد ، بلكه ، هريك اك از آندر

 از همين قيبل است بايد داراء، وضع وداراى اجزائى با اختلاف اوضاع باشد ، وتنها


 1 مجرد نيست .









 متشابه باشد جكونو نه مى توان فرضكرد كرد كه ازاجتماع آندورجزء شيئى كه غيراز آن آن



 مى آ يد؛ دراين صورت هريكاز آن دوجزء نهى توانسباكل خوردهابهباشه، وبدتنهانى
.Y 9 - Y Y 1
تفصيل هطلب در ابن باب بهسبب تهثيل صود خبالىاشخاص و اشباء به صور و اشكال دياضى واثبات اختلاف وضع وجهت براى اجزاءآنها|زاينطريق بوده است، و در اينجا احنياجىن به نعل آن ههه نفصيل كه در اين كثابها در اين باب آمده امت نيصت .












 ناجار اجزاء آن جسم بايد نسبتهائى بالجزاء اء اين منیى داشته باشد و بد باين ترتيب

خودآن معنى نِز منقسم بهاجزاءشودو「.

ا- ونكته سنجیهای ديكىى نبز در ابن مودددارد كه ذكز آنها لازم به نظر نهى وسد هثل اينكه اكر جهت تقسيم جسم دا به دو ج-زء عومن كنيم جنس و فصل نين هـر كدام بـه دو جزء تقسبم فیشود و يا هحل جنس و فصل منقلب هـى كردد و قس -
-


ץـ كفتيمكه قوه عقليه صور معقولات را ازكم واين ووضع وباير لواحق ماده تجر. میشود يعنى داراى وجود خارجى است، ياداراى وجود عقلى درجوهر عاقل اسبت . اما صورت مجرد از لواحق مادى داراى وجود خارجى نمى تواند بود، هس اين صورت نایار درهمان هوقع كه در جوهر عاقل وجود ثيدا مى كند از لواحق هادى

هجرد مىشود .
 ثا بتوان بدان اشارهكرد ياقائل به نجزى وانعسامياءرون هعانى ديـكرى ازاينقبيل
درآن كرديد وحيننییزى درجسم نمىتوانل بود' .

سـ قوء ناطقه قادر بهزعقل دعقولاتى است كه تعدادآنها بالقوه ناهتناهي است،




 معقولايتوا درعقل ها نندقبول صور درهيولى بـايرد،بديندستاويز كه هيولى نيز بالينكه جنبءُ جسها نى داردبالقوه قدرتقبولى تعدادى بى نهايت ازصوروا دارد، بهخطارفتهاست.



سبب اكر جسمانى باشدقدرت نامتناهى بهفغل و تصرف نمى توانلدداشتّ.
 Y- شفا فن سماع طبیعى IVA....

ايْن دلايِل و ;ظاير آنها براى اثبات اِِنـكه نفس جوهرى غِر جسهانى و قاءُر به ذات است كافى است . هعزلك هی توان از افعال زفس زيزَ براى ائبات تجرد آن

استدلال كرد از جمله اينـكه :
ث جسمانى ظهود مى.يفت ، لازم مى آمل كه ذات خود را و آلت خود را زعقل زنواند
 او و در بين او و آلت او و در بين او و ;عقل او آلتى نيست ، إمـا پون عتَل هم

 و ماده است

 يا نـكند . در صورت اول ، حوز ادراك بـه معنى حصول صورت شیء در آلت ادرالك

 كه هيزى جز خود آن آلت نِست حاصلشود واين صورت حاصله از حيث علد غير
 على الاتصال و بدون انقطاع نسبتبهآلت خود عاقل باشد ، و حال آنكهجنين نيست ، و در بسيارى از موارد ععل از آلت خود غافل است. اها اكر صورت حاصله از حيث عدد غير از صودتى كه خود آن آلت را حاصلاست باشد لازم مى آبـ كه دوصورت
 ماده باشْند و اين مهكن نيسـت . اما اكر ادرالكا Tالت ووء ععليه با حصول صورتشىء 1 ـ شفاء 1

$$
w \mid
$$

ديِكرى در إن آلت ححاصل شود ;اچار بايد آن آلت بـا این شیء مضاف باشل ، و حال Tآنكهماادرالك ذات اين آلت را اعتبار كرده بوديم و جوهر در ذات خود مضاف

 انجام مى كيرد چنين است،يعنى مثّلا " حواس با وجود قدر تى كـه بد ادر الك همهُ اشياء خارج از خود دارد †ز ادراك Tات خـاص خود قاصر است ، عقل بـه ادرالك صورت
 سبب ناحار بايد چجیزى را نيز كه آلت آن فرض شده است ادرالك بتواند كرد ، ولو استهرار اين ادراكك لازم نباشل . بلدين ترتيب آشكار شل كه از فرض آلت جسهمانى جراى عقل لازم مى آيد كـه يا دانُماً و مستمرأ ععل نسبت بدين آلت عاول باشد و يا


عقل را آلتى جسمانى نِيست
¢ـ واضح است كه جسم از حيث جسميت خود قادر به ادراك هعقولات نيست و گر نه می:يست تمام اجسام عاقل باششند . پس گُروهى از اجسام حيوانى كه ادرالك

|
حال اكر گفته شود كه اين قوا به ذات خود و مستقلا" مصدر افعال عقلىاست
 و به وساطت آلت جسمانى بهفعل زعقل میجردازد كوئيم كه همهُ قواى مدر كهاى كـه ادراك آنها بـه وسيلة آلات جسمانى است بـراثّر ادامه عهل ادراك و كثرت و تـكرر آن و مخخصوصاً براثر اشتغال بـه ادراك شاق و شديد از عمل بازمىمازلـ . و اين _ 1


WII










 آن را ازخخدمت به عغل بازداشته است



 برعكس اين است بس عغل مجرد ازجسم است. اما اكر توهم شود كه افیال ععل در




1-شفاء
 كتاب وكتب ديكى.

وندبير آن و جمع لوازم آن دارد ، و توجه به يكى از اين دوفعل نفس را از فيل








 جون دربسيادى از موارد خلاف اينامر ظاهر است ، بس نانوانى جسم هوج عقل نمى شود و عقل قائم به جسم نيست از اين دلائل بر مى آ يد كه نفس جوه
 است باشد دارد ـ اختصاص آن به بدن به اقتضاى هيئت جزئيّهايست در نفس كه آن آن رالز
 و عنايت كه عقل عملى مدبر آن است به قصد تكميل و تز كيهُ عقل نظرى است

 - IVD

> YYYY r ـ شفاء 4^

درواقع نسبت بدن بهنفس مانند نسبت آشيانه به مرغ ' و بِ ما مانند نسبت كثوو به


 قبول تصرف آن بشماريمّ



 است : جنبهایاز آن متوجه بهسوىبائين و جنبئ ديـكر هتوجه بهسوى بالاست و از

1

 |الطائر الى وكره




 ال P - P



 هواهع عديده از ساير كنب . 4 ـ دجوعشود بهمبحث وحدت عدلددهمبن كناب حاضر



قوءء عالمه ياعقل نظرى، و اطاوق عقل براين دوقوه بهاشتر الك اسم است . عقل عهملى ياقوء عامله وومایِيت از نفس كه مدبر عالوقه و توجه نغس ;اطقه بـه مادون خود يعنى بهدبدن است.منظور إين استكه تصرف نفس در اهور كلى، ولو این
 بارء آن حاصل كند، وايناءتقاد خود !هخود نتيجهاى درعهل حاصل زمى توانل كرد.

 براى وصول بـينمطلب ناكزير. بايددراشیاء وامور جزثّى تفكر كرد. إس در مقابل قوْاى ازنغس ;اطقهكه اختصاص بهآراءكلى دارد قوء ديغكى لازم است كه رويت درجزئيات ازآن صادرمىشود و بهاستناد آنسودوزيان و زشت وزيبا و نيك وبد در


 بهدنبال صدورا ينحجكم حر كات بدنى برطبق قواءه خاصخودكه شُرح آنها خارج از موضوعاستبه كار دى|فتد وهطلوب جزئى اما چحون صدور رأى درباره اهر جز

 ازنتايج كليه ایى اسه استباط آ نها اختصاص بدينعقل دارد هنتقل به امود و اغراض
 1-بهتشديدحرفثالث



 حال آنكهاحتياج عقل نظرى بهبدن درهمهُ إوقات وازهمهؤ وجوه نيست، بلكه،،كاهى
 هوجب تصور مغايرت درميان آن دو كردد، بلكَن ، بهطورى كه بهكرات تأكيد شد.


 تحصيل كیال حاصل است وازهيث اين استعداد جز ازمبادى عاليـالى كه در فوق آن آن
 نيز ازحيث امور واشيائى كه تصرف در آنها محتاج مشار كتبا بدن اسن است دارد ـ ـ و اين
 وزشت وزيبا درجزئيات لازم است وهمجنين مبدأ تمييز منافع وصنايع وامور انيا اخلاقى




 وعالهه ظنون و آرائى وجوددارد.


r- نجات> צזواحوال النغس צ4

درجزئيات موهم اين نظردد كه اين عقل خود نيز از اهور جزئى و جسمانى هتأثر
 اسنت.درمقابل بايدكفت كهعقل نظرى. كهمتوجه بههبادى عاليه استدادُماً|زا ينمبادى

متاّثرمىكردد '
از آنجه كغته شد بر آهد كه عقل عملى به اهور صناعى و اخلاقى مى.ردازد و

 در كلياتتمييز هىدهد " بههمين سبـب درتعر يف عیل نظرى بايل كفت كه قوه ايست از نغس ناطقه كه بدون استعانت از Tالث بكانى صور كلى هجرد ازماده درآن منطبَ هیشود ، وبا توحیل و تـكثير و تحليل و تر كيب اين صور نتايجّى در هطالب علمى و زظارى تجصيل مى كند . حال اكر اين صور بالنات هجرد نباشل خود به نجريد آنها
 جس اوصاف و مراحل عقل نظرى را با يد. نسبت بهصورت مجرد كلى كه در اينعقل




 ( 111 . 11 ( مأخ

Y - والنغس الناطقه اذا اقبلت على العلوم سهيت بحسبه عقالْ انظريا . r ـ شفا



miv


1 - قوهاى كه استعداد هطلق است و به هئتِ وجه فعليت نيافته است ، هانند
استعداد طفل خردسال به نوشتن
 ما نند استعגاد جوان بى سـوادى كه ادوات كتابت و حتـى حروف بسيط را شناخته

است به نوشتّن
س ـ قوْاى كه به فعليثرسيله و كمال استعداد براى آن به دست آمده است،
 كهخود بخواهلد بدوناحتياج به اكتساب هجلد وّرت بهنوشتن دايد .

 حاصل مىشود • ومثال آن را مى توانشخصر نويسنلمدر حال اشتغالبهنوشتندانست. قوء زنظرى عقل نسبت به صورت كلى مجردى كه مى پذيرد در يـكى از اين مراحل متوالى واقع مىشود و بدينترتيب مرانب چهار كا;

1
1 ـ و كاهى درتسمية هر كدام ازابن مراحلل به هر كدأم ازإين اسهاء تغييراتى پیش



$$
m \backslash \lambda
$$

است ' ، يمنی مرحلهاى از عقَلكهقبلاز فبول صور معقولات واقع بوده از حيثقبول
 همان نفس زاطقه دانست كهموجب تمييز انسان ازحيواناست


 و كوجك و بالغ و نا بالغ وعاقل وديوانه وتندرست ر بيمار فاقد آن نيست ع • اين عقل رامى توان نسبت بهءقل فعال عغل منغهل زاميد







 رأى ارككندر داديم
191 . .

IrA.... ب

$$
\text { ه - احوالالنفس } 111
$$


 والفواند 19 مبحث . . . . 191 و بعض اصولد




عقول و آراءعاميه وعلوم غريزيه نيز هى ناهند' وههة اشخام عاوَل و بالغ ' ازافراد انسان درنيل به ایِنقيل ازصور معقول اشتر اك دارند
 كه معچولاتى كهنخست عجهوولاست واز آن بس از راه اكتسأب معلوم مىشودمحتاج


 كه درجهُ شديد آن ذكاء زاميده میشود فعلى است از عقل كـه حد اوسط را بذاته و دفعة" واحده يعنى بدون احتياج بهحركت و تدريج و تأمل استنباط كنـد ' . اين استنباط كاهی به دنبال طلب و شوق است و كاهى بدون اینـكه اشتِـِ حاق حاصل شود קد يد هى آي山 . درجهُ شدت و قوت حدس در اشخخام هختلف از حيث كم و كيف تفاوت دارد ، يمنی برخیى ازمردم تعداد بيشتر از حدود وسطى رابه حدس هى توانند
 زفاوت هرانب در طرف نقصان منتهى به كسانى مىشود كه هركز وهيت كو نه حدسى



r
براين عمل اطلاق شده است .
ب ـ اشارات r ب
و نجات • و و فیى الكلام . . .

199 . . . 0
4 ـ دجوع شود به حاشيهُ ه ازهمبن صفحه .

به حدى مىتوانتددريافت . ایِنذسان چنان به مبادى عقليةٌ هغارقه اتصال دارند كه عقل آنان در همه هیز از عقل فعال قبول الاهام هى كند.و صور موجوده در اينعقل،

 تدريج است اشُشاه كرد ، زيراكه از تقلمِ يقين عقلى حاصل نمىشود . اينانبر ترين افراد نوع بشرند زيْرا كه ازهعلم بشرى مستغنى و قادر به تأيّير درعانم طبيعتند.اين اين درجه از حدسراكه ازجنس ععل بالملمكه است هنتهى در اعلى هراتب آنفرار دارد عقل قدسى .! دوحقدسى نامند ' كه افراد هحدوودىازنوع انسان مهتاز بهآنند.

 مستلزم حركت نغس در مهانىاستواين حركت غالاًّ به استعانت از تخيل و بااستغاده از هخْزن باطن "صورت مى گِيرد و مقصل از!ين حركت همان كشف حد وسط براى 1 - به عبارت ديكر حدهتوسط اين استعداد عقل بالملكه وحد عالى آن عقل قدسى است : النكت والفوائد سYا ) - ; Y Y Y - - • •
 صود. عقليه است كه جارى مجرأى آن مى باشه .




 وهطىه تأليف زیلسون )

WYI

وصول به هجهول با توسل به تأليف و تركيب و با احتياج به تعلم و اكتساب است . ناكفته نايد كذاشت كه مبدأ نعليم نيز حدس است ، يعنى نخست كسانى كه وصف حالششان كذشت اشيانى ازمهقولات ثانيه را به حدس دريافته و آ;ڭاه اين حدس ها

 w ـ عقل بالفعل نسبت به صورت هعقول در حكم قوءءكمالِــهـ است . در اين مرحله صور هعقولهُ ثانيه نِيز بهدست آمله و نفس را حاصل شده است ‘ هنتهَى نفس انسان بالفعل آنها را هورد هطالعه و مراجعه قرار نمیدهد . بلكه ، چنا نـكه كوئى از حال آنها فراغت يافته و به هخز نى سيرده باشد ، هركاه كه بخواهد ، بالفعل بهدست هى آورد ، و به همين سبب آنها را عقل بالفیل زامند ، زبرا كه هر موقعى كه وَصد
 ما بعد با يدعقل بالقود نام كيرد ب ـ عقل مستفاد كه نسبت به صورت معقول در حـكم فعـل مطلق است و اين مر حلمlيست كهدر آن صورت هعقول بالفعل درنغس انسان حاضر است و مورددطالعة
 1 - اشارات ص 1
 شروحچاپحيدرییهران





 .جهلأقوا درخدمتآ نند .

آهد اين است كه فعليت آن هستفاد از عقلى است كه خود دائماً بالفعلاست، يعنى
 |قتباس و استفاده میشود ' . درحين وصول بلدين مقام عقل انسانى به منتهى مراتب خود هى رمهل و كمال زوعى براى آن حاصل مىشود و به هبـادى اوليهُ وجود تشبه
 عقل فعال . - براى شرحءعل فعالازذكرسه مطلب به عنوانمعدهدناكزيريم : 1 ـ نغس ناطقه رادر اطفال خالى ازهر گونه صورت عقلى مى. بابم واز آنبس هعقولات اولى .! بد بهيات را بـدون اينكه محتاج تعليم باشُد درايـن نفس بديدار.
 مفيد حكم ضرورى نيست و مىتوان خالف آنرانيز احتمال داد . اكر حـم تجر بن

 برخا(ف اين است. سِ آنچچه به ادراك حسى ازاشياء شناختَايم در همهُ هواردصادق
 1 ـ ابنّسينا در اشارات ودر النكت والفوائدهراتب عهل را تشبيه به هر اتبنورالهى مذكور در آية : ه اللّنورالسهوات والارض ه... ع كرده است بدينترتيب كه عتل هيولانى






 ازجلد ص MY)

س س

كه. تاكنون در يافتهايم . وحال آنكهه حـكم دربارءٔا اينكه كل از جزء بزركتر است
 هس. اعتقاديه صحتآنها را نیى توانمأخون از حس و تجر به دانستوهمرجنين نیى توان حاصل نفكر و استدلال هنداشت ، زيرا كه در اينصورت مى بايست ساسلهُ دلائل تا





 ويَايدار دانست. اين مخزن ناحاربايد غير|زخودنغس باشد ، زيرا كه وجود صورت

 هخزن صور همعول دانست، زيراكه اوتسام اينصور. درمخزن جسملنى موجب هىشود

كهآن صود داراى وضع واينكردد واين مخالف باتجزد آنهاست. ايننولرا نيز تأييد نهى نوان كردكه هر يك از آن صور به استقالال داراى

 كد درآنبا قوو: ادراك غيراذقو: حفظ است واين هردوقوه به امتياز آلت جسهـنى اذ يك
 خزانهاىكى مخصوص حفظآنهامت مكنون است . اما قوء عاقله جون مجرد هحض است قا بل انفسام به دو جزءء نيست تا يكى از. آن دورا مدرك و ديكىى دا حافظ صود معتول.

بد
mye

 شود صودتى از آن شیء دراين آيمنه بديدآيد، واكر محاذات الزميان رووت صورت نيز
 صود معقول درحينى كه مورد غفلت نغس است در كجا قرار دارد ؟؟
rـ چون معقولات ازا بتدا نفس انسانى را بالفعل حاصل نيست ، بلـكه، نقس بعدازاينـكه عاقل بالقوه است عاقل بالفعل مىشود، وهرحيزى كه ازقوهبه فعل درآ يد


 باتوجه بهاين معدمات ودلائلى كه دد ضمن آنها براى ابطال افوال اقوال مختلف
 وجود دارد :
1- خارج ازنفس انسان است، يعنى از اشيـاء معارقه است .

سـ همه معقولات قائم بدان است.
ץـ ععل بإنغلاست، زيراكه اكرآن نيز بالةوه مى بود احتياج بهعاملبالفعل
ديِكرى داشت تاآنرا به فعليت رساند واين سلسله تابى نهايت اداهه مى.افتّ.

1- كه درواقع همان عقيده بهصود يامثل افانلاطونىامت.


r- شفا ابr ومواضع عديدهازكتب ديكي.
بـ نجات صاه
YYS

اين جوهر مفارقمجردرا كهعقل بالنطل استومبدأفأفاضه معقولات بهنفن انسانى



 فعال جوهرى ازجملئ جواهر عقلى مغارف مجرد ديعكر استكه سلسلئُ مراتبآنها تا مبدأاول: ادامه دارد'.








 تفاوت با دارد كه خورشيد، بااينكه مرئى بالفعل است، دائى بالفعل نيست، و عقل فعال هم مهعول بالفعل وهمعقل بالفعل استّا
 صور كليه آماده مىسازذ نبايد تصور كرد كه عين اين صور ازونوء متخيله به ووء ناطفه
 ومنطبع دراشياء جزئى بود خود صورت ومثال خودرا درنفس ناطقه يديِ هى آورد.
 كلى وعقلى مر بوط بدانهارا نيز بیذيرد، آنڭاه بااشراق نور فائض از عقل فعال اين صوركاى كه هجرد ازماده وعالائق آن است در نفس منطبع مىشود، وبا ادراكهر كدام از اين صوركلى عفلى دوباره استعداد براى ادراك صور عقلى ديـكى كه هتناسب و



- بر دوقسم است : اقاقص وتام

استعدلاد ناقص ياقوهُ بعيد قبل از تعلمحاصل|ست و استعلاد نام ياقوه وريبـبعد ازتعلم حاصل مىشود واين دورا هى توان به استعلاد حشم بيمار براى بينائى قبل از
 میتوانل بدشئى بنڭرد وصورت آنرا اخذكند؛ اماحون نـاه ازآن شیء باز كيرد صورت شیء نيز از آن زایل مى شود، منتهى ڤوهایكه اين بار يعنى جس از


قبل ازنگريستن بود
 كند بهجهت نظر روى مى آورد يعنی بهعقل فعال كه واهـ صوراسترجوع مى كندو جون تعلم هوجب حصول استعداد برایىآن شده است بدين عقل هتصل مىشود،وازاين



اـ شفا \| اشا اشارات ryy ازجلد دوم .
.ryygrprlá _r
HYV

باصودجزئيه| يستكه تِبلا نفس بسه مطالعهٔ آنها در قوء متخيله تو جه داشته است بى آنـكه ازهرجهتازجنس آنها باشد. رینى همان طور كهحون


 مى شودكه براثر فيضنعقل فعال صور كلِئه عقليهاى متناسب بآن صودجزئيهُ خيالِدوا
 كندآن صور هعغو,له نيززائل میشُود، منتهى اين بارقوه واستعدادىكه نهس دا براى
 . مىشود، زيراكه استعلاد ناقص ياقوءء قريبى كه قبل ازآن اين افراد را حاصللبوده با
 أست كه همهٔ معقولات بالفعل در ننس انسان حاضر باشد بلكـه بدين معنى است كه هر كاه بخواهد مى تواند به عتل فعال انصال جويد و معقول مطلوب را از اين عقّل تحصيل كند ع و مانع انصال نفس به عقل فعال و تصور اشيائى كه در غایت 1- شفا

 او نيز هنين بنواند كرد. حنى بايد كفت كه عیل فxال اذاتصال عفل انسانى بدان كهال فعليت خودرا ظاهر مىسازد وبا خود تحصصل مى كند . (لويى كارده ص101)

. Yppla ش - $\mu$
a
MYA

 نمىتواند دزك انصال ;هايـ و وحون فراغ از ازبدن درحال حيات ميسر نيست انصالصالتامبه







 مهعو لات درنغس انـان هنطبع شود واين نيز هححال است







( كو ادرى ص























 وتجرد آنهانيز بفغير خود آنها نيست، بلكه بابذاتخويش اتت ، در همان حال كه
r- اشارات

عقل بالفعلاست مععول بالفعل نيز مى باشد'ـ.































 صوفيا
 خود واقع شُدهاست

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 1
\end{aligned}
$$





 و همین قدر بإيد كفت كه بعد اذ سال



 بقيـئ حاشيـه درصفهخهُ بعد

سابقاً كفتيم كهذات عغل از آن حيث كه جوهر مجرد دى است همعولول خويش است . حال كوئيم كهاگر اين جوهر مجرد جنان باشد كه ذات آن رابتوان مبدأهور







 كلى وخير كلى و جمال كلى كه در آنهاست در آن منطبع شود و و به عالم معقول كه


## (بقيه ازذيل صغحهُ قبل)

جه اوخود ازاين كثاب مستفيد بوده است . شايدبتوانفرض كرد كها بابنسينا بدكتابى كهدر










به جواهر شريعهُ عاليه است . به همين سبب درحال وصول به إين كمال نفس انسان



 است كه قول ابنسينا درنفى وحدت عاقل و معغول درعقل انسانى ، جنا انكه در كتاب


 - -




 مى آمد متو جه شُدماست بهكهال اصرار بهرد آنبردماخته است • بیضى ازطابمان كتابنجات


 كردماند . وليكن چجون عيناسندلال اشارات دردد وحدت عقلومعقفِل در كتاب شغا (فن سادى ازطبيهيات ) نيز آمده است نیى توان اين زول راتصديق داشت و نقط بايد درمورد كلهات P بوجههاه و وقريب، اصراد ورزيدو كغت كه اتحاد كو نهایى كمدرالهياتششفا و نجات

 حبثيت جوهرى عقل هيولانى هحفوظ بماند .

شفا و كتاب اشارات آهده است و ما حهل آن در ايناو راق مان مذكور شد ، باقولى از از



















جاب حيدرى طهر ان)


 حدوثآلتى باشش تا به وسيلهُ آن كمال هذـيرد و به فیلل هردازد، مستلزم اعتّاد بهوجود شیء
 !

 واين بر خالاف اصول علم طبيعى است ، يا اينــكه نفس واحدى به اشيـاء متمدد اضافه ششده است ودراين صورت اوصافى كه آن شىء واحد را بر حسب اضافه به اين اشياء متعدد حاصل میشود حصول اختالف در آنها جايز است ، اما اوصافى كه آن شیى


 درابدان متعدد وحدت خودرا در نا نِات مانند علم و جهل و غيره هحفوظ مى دارد .

 چون هردوشقى كه تصور آن درمودد حدوث نغس قبل از حدوث بدن هـهكن بوح ابطال شد ;اكزير با يدكفت كه نفس, بابدن حادث مىشود

1- شفا rro احوالJ|l
 بقيةٌ حاشيه در صفحهُ بعد









 مهيا براى قوول يكى ازآن نون







هحل امنع است بهعقيده بعضى ازهحققان مشنع بهأحولى درآراء ابن سينا وتمايل ب؛ اثراق







 فناى بدن نيز بهو جود خود ادامه خواهن دان داد.



 بقاى نفس در آورد.














اسـت علت فاعلى نغس نمى توانل بوت، وا'لا همهُ اجسام دیىبايست داراى نفن باششد؛ و


 محتمل است. بالأخره زمى توان گفت كهبان با بالذات علت مادى نفس است،زيراكهدر اين صورت مىبايست نفس منطبـ در بدن باشد ويابدن متصور به صورت نغس كردد و





 مقَم براين شیء ديـكر باشل پيداستكه دراين صورت فساد بدن موجب فنسادنغسنمى تواندبودهزيراكه نغس به سبب همان تحدمى كه بر بدن داشته مى توانسته است بدون تعلق بهبدن موجود باشد. يسزاكزير بايدگفتكه وجود نفس هتعلق به وجود بدن و هنطبع در بدن نيست ;l ,ا فساد آن فساد پذيرد ' ،بلَكه بدنفقط آلتى براى آناست واگر این آلترا به دور اندازد يا، به عبأرت صحیحتر، آلت صلاحيت خود را برأى

 سبـ !ه بقاى اين جواهر باقى ولايزالـ است

 (نقل ازشرح خواجه نصير براثارات صצ rua

اسـت وبالقوه فاسد است، يِنیى درهمان حال كه باقى است استعداد فسادنيز داراست،

 ازحيث يـكى از آندو جزء بالفعلباقى و ازجهت جزء ديبك, بالقووه فانى است وجزء


 باشه به حكم اين مقدمه فساد بذير نمی: توانل بود و اکر آن را از دوجزء كه نظير صورت و ماده است مركب بدانيمَحم را درهوردبجزئى از آن كهبهمنز لá اصل است صادر مى كنيم واين اصل بسيطرا بههماندليل كه قوء ونساد وفعليت بعاء در آنمجتمـمع

 ;غس است كه اوعال آن هستغنى ازآلات بدنى است ، وقوایديِكر نقس ازقيّل وَواى


 نهىتو! انل بود

 كتاب نفس ارسطو صxت اين قاعدهرا كهخود بهاعتبارTن هـكم كرده اـت •ورد بحث ترار
(بقيه درذيل صفحهُ بعل)











بقيه إزصنجهأ قبل


 ${ }^{\circ}(\mathrm{Jhai}$ 1)





 واع:باد نشهدده ورأى السلى از: داهمان نفى مطاد جسمانى دانسته و به همهن سبب در كتاب بَيه در صفحه بعد

خود ازمجاهدت در ;حصبل معقولات محروم بانشد وبد جاى آن در لذات و شهوات منهمك شود و سلامت فطرى خودرا ازدست دهد از ادراراك آن سهعادت بى نصيب










 مهكومكرمرانيد.




بقِيه از صهحهُ فبل

199 - 199. . .
r- رجوع شود به مهجن عانل هيولانى درنظر ابنشيثا. r- رجوعشود بهمبحثفارابیدرهمين كتاب.













 شُهرده اند دانست . وحقير دراين مورد ادعاى نحهيل يفين ندارد واحقاقحقوا به اهل تحقيق وامى كَار د.

## r ـ ـ مقا.يسهأراءاءابنسيماباآراءارسظو

درمقايسئ آراء دو حكيم مهمول ايناست كه وجوه تثابابه و تاير در بين آندو

r- بـا . . فليس ي••كن ان تغاير نفسنفساً بالعدد والماهية لاتقيل اختلافاذاتيا وهنا هطلق فى كلثىء فان الاثثياء التى ذواتها معان فتط فتكثر نوعياتها | انماهو بالحواهل والaوابل والمنفعالات ،

مذكور آيد . اما درموردارسطوو ابنسينا گويا احتياج بهذكر موارد مشابهت نباشُد




 منصل آنها آهده است كا كفى مى تواند بود ـ به شرح ذيل:











 نفس و بدن است، به طورى كه در بتبين يكى از حالات نفسانى بإيد كيفيتى را كه معارنباظهور آنحالت در بدن بديد مى آيد ملحوظداشت ، و اينكيفيت رادرنعريف

$$
\begin{aligned}
& \text { - صهצهロ・بن Sتاب } \\
& \text { r - r - }
\end{aligned}
$$

آن حالت وارد ساخت ، و مقارنهُ بدن را با نفس چخندان اهميت مى دهد كه مى كو يد



 باشل ، همان طور كه حرف و صنإِیى از قبيل ;ساجى وبنائى نيز صادر از مجهوءء






 جوهر اول يعنى شیء فردى قائم به ذات كه از تر كيب ماده و صورت رِيد هی آ آيه .

 جوهر بهمینى اول آن و زه جوهر به مهنى ماده می توا اند بود ؛ بلكه جوهر به هعنى




$$
\begin{aligned}
& \text { V - } \\
& \text { Y - } \\
& \text { - - رجوعشود به ص ا }
\end{aligned}
$$

## H

الـت هی كيرد و صريح بيان اوحاكى ازاين استكه نغس صورت انستوصورتكمال＇．
 صورت رإه هعنى كمال اضطالوح كنيم ．و بـ هر نعیير كمال درايز مورد عبارت از

 بدبن تر تيب كمال اءم از صورت است ، زيرا كه در موי．د صورت شرط آن است كه


كرديد كماليت آن ثابت است 「 .




 آهده است



 كهداراى آناستما نندنسبت بر ندكى بدتبر ．بابينائى به حشم｜است ．البته دواين مرحله
－
花人－

ק

 اما بهعقيهء ابنسينا كمال اول مبلأ صدور افعال و آثارو كمال دوم خود ابن افعالل و







*ُّوت هى رسد .

 صوزت شئئى كه مركب از هوضوع نغس و خود زنس است به شمارآيه ، جوهر نـيست • حتى
 باشد ، هستلزم جوهريت آن نيست ؛ بلـكه هوجب جوهريت آن قوام بدن بداناست، بدين مxنى كهماهيت جسم آلى و نوعتت آن بدون تعلق نغس محصل و متحقق نيست
 ازنفس كرد . بس نفس جوهر بدهعنى صورت نيست تامستلزم انطباع در بدن باشُ ، 1
-
r ـ د ب ـ صا
rev

و بهتر إن است كهنفـ راخود قسم خاصى از جوهر بشمار ـم كه درعين مفارقتازج جسم










 نسبت به بدن است



 r - r - r r $r$ r




 ;اكزير كر فنار تاقفضاتى ساذد.

 اين مىداند كه عقل آنها راالز ماده مجرد سازد ' .















 فاعل است قائل شده وحتى درذكر عقل دوم بالشاره اكتقاكر ده ونامى هم بر آننتهاده

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 1 \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$




 درموقع خود آمله است .
 با همان عغل هيولانى است ازيكطرف كفته بودكه اين عقلا براى اينڭه بتواند صور


 بو ككه بهدوقسمزأويل شُود:
تأويل ثاوفرسحاس حاكى ازاين جودكهعقل منفعل جوناز لحاظ خودآن دزنظر كرفته شود وجود مستقل ومتعينى است وليكن نسبت به معقولات قودايست كه هنوز
 هحض است، خود وجود مشخص ومعينى دارد. اها تأوِلـ اسـكندر افروديسى حاكى از
 هـحن واستعداد صرف است، و بههمين سبب قابل تشبيه بههيولاى اولى وقابل زسمـيهبه عقل هيولانیاست، جس'تشبيه ارسطو را بایِ بدين صورت دريافت كه عغل مانند آن


1- دربارء نفس فصل ه ازكناب
Y- صー

با
r $\Delta$.

 كه هنوز بالفعل بهادرالك هعغولات موفق زيامدداست دانست و به همين سبب نه تمنا تعين بلَكه جوهريت براى آنْ قائل شُه.


 بعل إزفعليت باععل همكن انتحاد , بافت درهمان حال كهنسبت بلـين هعقو لات عالم

 به وحدت=
 ندارد זامچقّول شود. دروافَع باقبول مهقولات وادرالك كليات ازطريق تصاوير حسى و خيالى است كهتعينى براى آن بديد مى آيد ، وبههمين سبب شعور عقل نسبت به خود آن بدون اينغكه ادراك اموزى درخارج ازخودآن حاصل شُده بـاشد صـورت

رِذير نيست
اما به نظر ! بن سينا =
 خود عارى نيست، حتى اكر بالفرض ازادرالك همهُ اشيـاء همنو ع و ياغافل باششد باز به

1- صצ -
Y- دجوع شود بهتعليقات ابنهـنا بر كتاب نفس ادسطو r- دجوع شود باص 9 همهن كناب. rol
 نمى توان داشت همانطور كه دكارت نيز بهسبب همين اعتقاد نظرى مشابه با همهين






 مهحض باشد اتحاد عقلوممعول اتحاد جوهرى است ، وليكن دروجود انسان انسان كهجوهر





 ك ك


1
"~ص • 11 همین كتاب.
r- ص• 11 همهبن كتاب.
F-
$r \Delta Y$








 خود دراشياء محسوس خارج سازد وبهمقام فعليت در آوردلازم مى آمد، واين عام آملرا






 كلى است يعنى عهل واحدى بيش نيست كه نسبت آن بهمهئ عقول آحاد نوع انسان انسان يـكسان است، رابعاً ندتنها افاضهُ صود معقول را بهعةول انسانى ، بلكه افاضهُ هـور

> r- ص-
> F -



 تشبيه عقل فعال بهنور جنا نكه در كتاب ارسطور آمهه بود در آ ثار ابن ابنيينا اندكى تنيير
 اشراق أست.











 مهرزو مسلم شمرده است"

1- دجوع شود به ص رو ץ- دجوع شود به ص צזץ هـين كتاب.


rar

「- سعی در ذكر علل اختلاف وأى ارسطو و ا!نسينا دز بارهٔ زنس و عقّل

عواملى وا كa دى توان د; افكار ابنسينا وظهور حكمتت خاماومؤثر دانست
عبارت استاز:

- $c^{j}{ }^{\left.()^{\prime}\right)}$
- Y
.
- 


نفسوعقل:
 عالم اسالمى خارجازموضوع خاصاين كتاب هیدا انل، وبحتى اكه در بعضى ازفصول اين
 درضهن آندرذكر اسماء وآراء اشخخاصى كه وسائط اين انتقال بودهاند كوشيلده است، على العجا له، كافى هیىشمارد.
 اقوالاورا سنل مسلم حكهمت دانستند اوسطـو بود. مقبو ليت اولا|قل ب-ر حسب ظاهر افلاطون را دردردء اختَفاء كذاشت. خواه بدان سببكه آثارمنقول ازيو نانى به عربى بيشتر تعلق بهارسطو داشت، خواه از آنروى كه بعضىاز كتب افالطو يـان جديد بدخطا بهارسطو انتساب ـ, باف، خواه بدان دليل كه صاحب نظران شرقتألِف و توفيق مذهب
 دراينباره هرداخت،خواه ازآن راهكه مشرباستدلالى آنان باكتبارسطو الفتبيشتر توانستکرفت، وفى المثل،ابنسينا بهتحقيرجنبهُ نوقى وشعرى آثار افال(طون و هنافات

آن با شؤونحكماіء تصریحكرد، وخواه بهعلا واسباب ديِكركه شرح آنها خارج از حوصلةُ اين مختصراست. اها ازحهراه اختال(فاتى درآراء ابنسينا نسبت بد اقوال ارسطو باوجود تصديق ابنسينا بهسنديت واعتبار اقوال اودِيد

با يدكفت كد:


 مى خو|هند ومى|نديشند سخن كويند، وبدين تر تيبهر كدام با وجود اقرار به تبهـت خود ازارسطو وجهى راكه بيشترمطا بق بامطلوب خود مىدانـل بر گزينـد وباد.! دراينباره اختلاف يا بند.ماحون درفصلى هخصوص اينموارد تشابه را مذكورداشته و درفصولمتعدد كسا نىراكه از وجوه هختلف به تأويل آنها برداخته|ند، وهp تاینين وجه
 هيينقدر هیتوانیم كفت كه اكر اين مبهمات درففكرارسطو يادرطرزبيان اونمى:ود و،


 ازا ينها بدووعةايد او هی تيوست. ب- عبود افنكار ارسطو ازمجارى متعدد ومتوالى وتغييراتى كه نفاسير هختلف دراصولاين افكار هديد آورد وتركيمب آنها باءناصر فـكرى ديِكر و تحولى كه سير زمان در دعانى خاص افوال اوحاصلك._دوخطيئاتى كه درخلطط وتلفيقكتباوباT


























كه ابنسينا در نعليقات ومباحثات بهكاد برده است وادادرد تادستبهتأويل آنها بيرند ،


 افكار ارسطو وتكامل آنها درمهرزمان ازعهدشباب نا اواخر ايايام عمراواوبود است.
 كه در نخستين فقر هازنعليقات خود بركتاب نفسارسطو آورده واينكتاب را را ازحيث













 بامذهب اختصاصى اوراجع باعقل ونفس بودماست. ارسطو در آ آار اين دوره هنوز نغس رامنحيثالمجهوع مجرد از بدنوقائم بهخودمىدانسته و بهمهين مببمى توا نسته

است عةل را نيز قوْاى ازجملهُ وواى نفس بداند، ويا اگر در بين شقوق دختلفى كه آراء إرسطو در عهن اخخر حيات او قابل تأويل بدانها بود شقَى را برگزيله است كه

 تواوقى استكه در بين عقا يد هفسران او وآثارى ازفيلسوفان ديـغر كهباكتب اصليةُ او
 اووال ارسطو برطبت آراء افال(طون افـكار فلسفى ابنسينارا بامعتحدات اسالامى اومطابقت

هى تو! اندداد.
 بهشمار مى آ يد . معاد جسمانى را به صردتح قولخود قابل ائبات از طريق علم و عقل
 چنان كند كه معادروحا نى بهثووت رسد. ذراينراهرنج بسيار برده وكتا بها تصنيفكرده




 ارسطو را چنان زغسير كندكه مانند بعضى از مغسران فناى زغس انسانى ، يا هانتد :عضى ديغر عدم تشخْص آنرا بعد ازفناى بدن، استنتاجكند، وبدين ترتيب ثوابو عقاب اخروى را ازاعتبار بيندازد. يس درظهور فلسفهُ خاص او تأُير عامل دينى، الاز نظر دور نمى توان كرفت . اما آيا مى توان كفت كه معتقدات دينى او جنبهُ عرفانى داشته يا اودراواخر ايامبدينجنبد تمايلـيافته است؟ سـ راجع به تأثير افَكار عرفانىو ذوق اشُراق در فلسغهُ ابنسينا بحهث زيادى









 افكار هرفيلسوفمأخوذ ازديـكران ومعلول عوامل باشد هورن اينانفانكارنارقابل تأوريل

تحقيقى در تغkليقات ابنسينا

《ADAÖO»》
" التعليقات على حواشتى كت'بالذنسلارسطاطاليسر " يكى ازآثار ابنسيناست
 قاهره به طهع رسيده است . زاشر در مقدمهاى كه براين كتاب ;-كاشته راجع به اين







 ارسطو در Y• ا
 و فقره́ ها از ص هV س


Y Y

آن كتاب ارجاع خواهيم كرد’’



 كه تر جمهٔ كتاب نفس را به فارسى عرضه داشتهو كتاب حاضر رادر شرح آراءارسطو

 را در مدخل إِنمبحث لازم هىدا 1 - بر عكس رأى عبدالر حهن بدوى كه در سطورو هنقوله بعضى ازفقر ات را
 تعليقات رامىتوان به وطعانى از كتاب نغس بر حسب تقدم ذكر آنها در همين كتاب به طور مر تـب از بدو تاختم آن مر بوط داشت و وجه اين ادها به به موقع در ذكر هر كدام ازفقرات خواهد آ بد .

 اشاره، و آنغاه تعليقة|ابنسينا براين وَطءه از روى عا(هت مندر جهدر كتاب ارسطو عندالعر ب و سطرو صفحهُ آن كتاب تعيين شده است . و در هورد بعضى از فقرات به
 ورانسوى است مبادرت گرديده ،و بالاخره درهواردى كه لازم آمده نوضيحانى به شرح دقصود ابنسينا و تطبيق آن باهفاد كالام ارسطو داددشدهاست ـ و برایسهولت

ا- ص بr r - r Bekker - 3

امر ازآغاز تاازمجام تعليقات به ترتيب بااعدادمتوالى تعديد گرديده است .




لارسطور يتال|نهمنا'لانصاف
的
حون دراين مقال ودراوراق Tآتي اشاره بهاترجمهٔ قديم عربى ازكتاب ارسطو


 شُود تا درضهن آن فوايدى نيز راجع بهنعليعات ابنسينا حاصل آ
 ودر معدمهُ خود شرحى راجع بدان آورده است كه خالاصه قسمتى از آن به فارسى

جنين است :
"(متر جم كتاب ازيوظنیى به سريانى حنين بن اسحق ومتر جم آن بهعربى :یسر او استحقبن حنين متوفى بهسال YQY هجرى بوده است . ابنالنديم در فهرست خود كفته است كه الل<ام على كتاب النفس سه معاله است كه حنين جملهُ آن هارا سر يانى واسحق بهعر بى نقل كرده است. اسحق دوترجمه ازاين مقالات بهعر بى نموده زيراكه ترجمهٔ اول او فاقَ جزء فليلى ازآن بوده ودرتر جمهُ دوم همهٔكتابب رابه عربى درآوره است...وخوداو نيز دراين بارهمىگويد كه نخست از نسخئ ;ا معتبرى تر جمهُ خودرا به عمل آوردم ودِس ازسى سال چپون نسخهُ بسيار خو!ى جهدستآوردم

ץ-ترجههئنار ندءكتابحاضر درجزء سلسلهُ اتتشارات دازنشاه طهران.
mek





 است بوده واز اين بس نرجههُ دبغرى است كه هفسر اصلاحات زيادى در آنبهعمل آورده است.












 فقرؤمذكورهيعنى لـطر ازازس

نِيز باوجود تحريفات نساخ خوب ودقيو است، بههمين سـب مى توان احتهال دادكه اين همانْتر جمهُ دوم اسحقِبن حنين است كه دقيقتر ازتر جمهُ اول ومتَهمل برهمهُ اجزاءكتاباست." "




 حاضر آمده است اختالف دارد واغالب صحیحتر وبا اصل يو نانى هطا) بق ترانـت. اما در

 آتيه كه مصروف بحث دربارة: نعليقات است رجوع بإيدكرد. بهمهمينسبب عقيـهودارد
 اسحق بنحنين بودهكه بهشهادت ابن|النليم بهتر ودقيقتر ازترجمهُ اول|وست كه مشتمل
 فقراتى كه بد|نها اشاره خواهد شد اختالف در صتحت ترجمه درما قبل و ما بعد فقره


داشته|ست مىتوان دواحتمالداد:
اـ استحقبنخنين درتر جمهُ دوم خود نِز ازهمان فقرهٔ ينكور نجاوزز ;ـكرده استوحینا نـكه در نقل قول ابن النديم ازوى آمده فقط به مقابلهُ تر جمهُ ناتمام سابق خود با نسخذهُ بهترى كه به دست آورده بودهاكتفا زموده است وتتمهُ تر جمه از شذخص


 ِـادال بر تماميت ترجهه ازحيث هجت ودقت آن آن و با حاكى از از عدم وقوف او او بوده باشد




 عيسى بناسحق زرعهباشد.



ابنسينا :فقرءٔ (1) س ه ازص
توضيح :مذهبارسطورا دركتب طيیی او دقيق تر ولطيفتر ازععایدىكه وى
دركتاب نفس اظهار داشته است مىشمارد.

Y

$$
\begin{aligned}
& \text { ارسطو : F - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& { }^{\mu}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ا!نسينا : فقرة (ح) س } \\
& \text { p }
\end{aligned}
$$

توضيح : 1 - برعكس آنچحه عبدالر حمن بدوى درمقدمهُ خود برا اين تعليقات
 ههمينجاست.


 كيفيت معينى است،مقايسه شود.
$\Delta$


 كالام ارسطو مناسب تر مینمايد،

9

توضيح : عبدالرحمن بدوى| اينفقره دابه
است و بهنظر حقير درست نيست.
$\wedge$
ارسطا, : :
ابننينا : فقرء (ح) س •1 ازص v\&

 فيها و فیغير ها بمعنى واحد جنساًكالمعنى فى الحيوان اوانماالمعنى فيها معنى خاص

$$
\begin{aligned}
& v \\
& \text { ارسطو : }
\end{aligned}
$$

هغرد كهعنى الانسانغير دعنى الفرس و معنى الفرس غيرهعنى الـكلب و غير معنى الالد وفى هنمالحال الحيوانعامة|ماان يـكون لِس بشىء اويكون متأخرألا حقا و المسأله
 و بامراج×ه بهامل كتاب ازطرف زاشر بر آن افزوده شده است) . اختّاف تر جمهُ عر بى با ترجمهُ فرانسوى را بإيد موردتوجه قرار داد. چیه ، ترجمdُ فرانسوى حاكى از اين نيست كهارسطو از حصر مطالعهُ خود به مطالعهُ نفس انسانى خود دارىكرده باشد تادرحقاو ا!نتصود نزودكه معنى نغسرا ماننل حيوان
 .ِانغس سعك يا نفس اسب قائل است.
 اصلىكتاب آنرا افزوده است، جون درنعليق ابنسينا به مغادآن اشاره شده ، ـيا باديد
 كالم إسططو به منظور اوتو جه يافته و ;أخر معنى جنسى رانصريح نمودد استت.

9

ابنسين| : فقرة (الف) س سا ازص ${ }^{\text {| }}$
توضيح : جزء اخـِر فقرء هنقوله ازنعليعات ،كهحاكى ازاين استكه بهعقيدء ارسطو تصور عقلى البته بدون تخيلـاحاصل هىشود ، منافى با اينفقره از كتابنغس


الن
1.

$\mu \nu$.
ابنسينا : فقرءء (ب) س ها ص v\&
 عقليه ازآن) است شـكى نيست ‘ و نظر او به دنبال مقدمهُ دوم با استدلال به روابط نفس و بدن و ;الازماحوال نفس باظهور تغيراتى در بدن اظهار مى شُود، و در اين نظر
 حالات زفس قائل شده است. 11

$$
\begin{aligned}
& \text { ارسطو : ش ا }
\end{aligned}
$$

توضيح : ب! ! !
صدق مقدمهُ اولى لУ اقل إزبسيارى ازجهات بهُنُوت رسد. بار

ارسطو : r.

$$
\begin{aligned}
& \text { ابنسينا : فقرء (د) س } 19 \text { ص } \\
& \text { وفقر؛ (ه). }
\end{aligned}
$$


 باكره إى تماس زهى تواند يافت ، زيراكه تمان هتتضى جسميت است. بههمين ترتيب
 خط هستقيمى بتواند باكرهمهأى گرد و نغس بتواند فعل و انفعال حامل كند بايد هر
 تر جمهُ فارسى كتاب نفس) . اينك ابنسينا بر اين استدلال خرده مى كيرد كههر


شیء دا درنغس خود همـكن است كمالى باشدكه اقتضاى تعدى بهغير .
ازغير رانـكند .
in
Y ارسطو : Y Y Y Y الف الف


 بالنفس كلها اوبالنفس كما نصفهاه فقرءٔ اخير دراصل ترجمهنودهد وازروى اصليو نانى

بهتوسط ناشر نقل شل هاست.
نظر ارسطو إنْبوده است كهمطالعٔنفس مر بوطبهعلم طبيعى است، خواه آن را بهتمامى و ازحيث همهُ قوا و اجزاء آن درنظر بـغيريم ، خواه بهمعنى صورت بدن بدانيم يعنى عقل فعال را ازساير قواى آن استشناكيم ، همانطور كهماكردمايم. اما ;اكفته نهاند كهدر ترجمهُ عربى كلنفس بهنغس كلى تعبيرشدهو لِيكن ابنسينا در تعليق خود مطا ابق إل بونانى كل نفس آورده است واين وقره را نيز شاين بتوان

دالِيلى كرفت براينـكه زسخخُ او غِيرازنسخءُ كنو نى ترجمهُ عربى بوده است.
$1 \Delta$
19-1 - ارسطو : 19 ب ب

توضيح : چنا نـلكهيداسبت ارسطو بعداز جملهُ معترضه ایكه قبل ازاخذ اين نتيجه به|قتضاى مقام آورده بهاصل كفتارخود (H• \& الف YV) بازكشته است . وآن كفتار اين بوده كهدر تعاريفى كه ازاحوال نفس بهعمل آيد به سببهعارنتومازممت احوال بدنى با آنها هم هاده و همصورت هردورا بايد ملحوظ داشت .مثلال" در نعريف خشمكافى نيستكه به قيل صورت آن اكتغا كنيم و بغوئيم كه خشم عبارت از ميل



 وبدن هخصوص وجزء هعينى ازینيز بدن نيز مورد غفلت قراركيرد . بدين تريّيب در تعريف يك حالت نفسانى' مثل خشم، با يدكغت كه آن حر كتفالان بدن يافافلانجزء ـافالانقوه ازبدن است كه ازفالان علت براىفالان غايت حاصل مىشود. و فقط حنين تعاريفى كهبراسان تفكَيك نابذيرى افعال و انفعالات از اجسام مر بوطه بدانها يعنى خواص جسم معين باطبيعت معيز است هطابق باشؤون علماى طبيعى است . اماخواص منتزع از اجسام كهنعلق آ;ها به اجسام معين ملحوظ نشود ’ بلككه نسبت آنها به هر جسهى يكسان باشد ، مانتد خط و سطع ، موضوع علومرياضى است. بسبدين ترتيب مغنى جملهُ ارسطو حنين مىشود كهاحوالنغس مانند شجاءت و ترس‘از آن ، حيث كهمستلز وجود جسهى معين است، و از اين جسم حتى در فـكرانسان نيز قابل |نفكالك نيست، بهحيوانات inلق دارد. نه مانند تعلق خط وسطح كه نسبت هر جسمى بدانها يـكسان است و درفـكر انسان قابل انتزاع ازاين اجسام وتحصيل وجود مجرد

ابنسينا در تعليق مفصل خود براين فقره ازفول مشرقيينمى كويد كه در قول ارسطو ثابت نشد كهاحوال نفسانى هثلخشم نمى تواند ازبدنى كه موضوع خاص آن
 خون بابرافرختگى حهره يانفخ دكهاى جشم كههمراهخشم جديد مى آ يد جز عماهيت



 بابدن مو جود نيست














 اين استكه ععل مى تواند مانع غضب و شهوت كردد بى آ نكه بتوا اند از ظهور لذت ـالالم حسى مها نعت نمايد.





در مقّدمهٔ اولى كه آورده است مغارقت نغسزا مشروط به اختصاص بعضىاز


 ,




حالاتى باسرعت بيشتر نفس انسان را حاصل هى آيد استدلال ضغيفى است . 18

ارسطور: \&• \& ب- \&

;وض
آنان را به طوركلى به دودسته تقسيم مى كند:
اــكسا نى كه در بين قوا و اوصاف نغس بيشتر تو جه به عمل ادراك داشته و آن
را باهمين صغت شناسا ندها نل.
צ ــ كسا نى كه بيشتر به عمل تحريك عنايت داشته و ;نس را بالاخص عامل محرك دا نستها ند.عقيدهٔ افاطون رادر باب نغس همدرسlلك عةا يدآ نانوهم جزء عقايد ایِنانآورده وموردانتقاد قرارداده است. یرجزء نخستين، كه درفصل دوم از كتاباول آهده، رأى افاططون رابه رأى امهدكلس تقريب نهوده است . از اين لحاظ كه اين

-
r- به
rvo

دانستها ندكه دربديدآ مدن اشياء يعنى هدر كات نفس وادد مىشو ند. منتهى امبدكلس
















 حداعلى واكهل همان صورتكه مطلوبآن شیء است، حر كت اشتياقى دارد. وهر كاه كه وصول بدانكمال دست دهد، يعنى صورت به طور كامل خود براك آن آن تحققيابد،

 ترتيب كه جوهرى مغارق و مجرد ازبدن باشه وبنن را مانتد شىء مهحركُ به حركت










 عغل مقدارى اذ نوع دايره نمى تواند بواند









به حر كت درمى آورد.













 اينكهه السططو نيز بدان مهتقد بوده است فايبه برده، ازجهمله دراين مورده، با استشهاد


 وبه هـتج وجه منططع درجسم نيست.

[^1]
## rvi

$$
\begin{aligned}
& \text { iv } \\
& \text { ارسطو: Hov !الف اس_ی• } \\
& \text { ابن سيْا: فقرءٔ(1) سطر }
\end{aligned}
$$

توضيح : هنظور ارسطو اين است كه اففاطون حد اهالى سععادت را دررساله

 وحیزی كه حر كت قسرى :ارد نیى تواند درحداعلاى سعادت باشد. ابن سينا دراين مورد علت عدم وقوع نس رادرسعادت كامل ایِ دانسته است



 خا(ف طبيءت خود ، كه دوام و سـكون و توقف است ، هجبور به حركت قسرى

 زفس شـر كت نانیى دانسته و آن را دليل نقص سعادت شمهرده الست، وشق يوم از اين حر كت راحر كت عارضى قسرى تصور كرده واحتمال جنین حر كتى را كه شرط تصورعقلى است هقضضاى طبيعت نفّ دانسته و به همين تر تيب به هر دو احتمال تحر كو

 رْكذلك السلوجسهوس و هوالقياس فجمیع المعدمات اشبه بالسكون مiه بالحر كه و ماكان يعسرادره فلسنابه مغتبطين فان كات حركة النغس ليس دن جوهرهافحر كتها خارجة من الطباعه.

19911
ارسطو：גمث ب 1－1＊

توض


 شُد متیلق به جملهُ وجود ازسانكه مركب ازماده و صورت ياصورتى منطبع در ماده است هی．



 كد همكن است همان رأى ياكمان نغس را حاصل شود بى آ نكه خشهى بدان دست


 درذهن تصور كنيم هيّتِ گو نه تصورى ازحالتى كه آن رابتوان باخشم مطابق دانست به ما دست نهیدهل وهر Sاه جوششر خون رابه شهوت انتقام بيفزائيم دراين صورت آن راجوشش خشم حالى باشل هختص به سُئى كه رأى نيز با آن است．وبه هرصورت خشم غيراز بدن وغيرازحركت حاصله در بدن است．اين بحث وابنا به قول خود ابنسينا ！؛ همين




 ازمقالئ هیارم ازفن ششم طبيعيات شفا) r.

ارسطو: إم•ب $10-1 \mid$





 مهختص به نفس بينغانياديم






 عدم انتساب نساجى وبنائى را به نفس دليل عدم انتساب خشُم و ترس وانديشه بدأن

مىداند، ابن سينا صدور نساجى وبنائى را از نفس دليل هدورحالت خشَم و امثال آن ازنغن مىشهمارد.

ابنسينا : فقرة (ب) سזصهی - vזّص 09








 كه مى كويد جهابسا همكنن است كه ضهف بيرى با فساد عقل معازن باشد دليل بر آن





 خود كه تمقل باشد باز ميدادد، و بهمهين سبب ناتواني در اين عمل خام نيزظاهر



















 دبِلى حیوان جنين نيست . زيرا كه در انسان كه نفس واحد او نفس الطقه است ، و ;مام قواى او فائض از همين نفس است و اين ثشس انفعالو اختلال نمىیذذيرد، ووء حس و ساير قواى او نيز ذاتأ غير منغعل استا ، و به همين سبب اكر آلات بدنى او به حال صحت باشد ظهور قواى نفسانى در آنها همواره ثبات و هحت

مىدارد . اهـا در حيوانات سالخورده جون نغس واحد آنها نغن. ناطهة نيست بلمكه











 همیين سبب است كه ارسطو خود حالاتى مثل تفكر ( كه در اين مورد منظا











 آن) چنين آوردها ند: (و مرة تـكون الحر كتمنها ابتداء مثل التذكر اللشىء فانه يـكون

 قصل هؤ لف را حْنين دریِافته است كه تذكر حر كتى است كه از نغس صدور هیییابد،
 حواس متو جه هىشود ، و بیشاست كه شو اول هخخالف منظور ارسطوست كه بالاوفاصله

 منغندالنفى و يؤدى ذلكالى وجودالحر كات فى البدن اوالسكو ;ات هثالالتذكر....


این مورد را يـكى از قراين اختالف نسخخء ابنسينا از ترجمهُ عر بى با نسخذهُ حاضره دیتوان دازست . زيرا كه بيان ابنسينا طورى است كه كوئى نسخخُه او نظر



- بدازيْ
 وج-ود جوهرى است و موضوع فساد نيست نسخخةُ كنو نى ترجمهُ ارسطور آنرا جنين



nl semble bien survenir en مطابق با اصل يعنى جانشين جملهُ فرانسوى

 ry

$$
\begin{aligned}
& \text { ابـنسينا : فقرة (1) سهص• } 9
\end{aligned}
$$

Y

$$
\begin{aligned}
& \text { Q_V ارسطو : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { th }
\end{aligned}
$$

ارسطو : :19_1人 الف الف

$$
\text { ابنسينا : فقرءٔ (1) س•1 ص } 90 \text { - س זY ص •Q }
$$

 از ماده و صورت مى گويد حنين جوهر مركبى برای نفس كه در نظر او همان حيات است به منز لهٔ ماده و حاملى است . به .بمارت ديِكر نغس بـا حيات به منز لةُ صورتى براى جسم است ‘ و بـه همين سبب تغاوتى كه در بين مادء حامل و صورت دتهمو له و جود دارد همان تفاوت در بين جسم و زفس نيز ثابت است .
ابنسينا بعد ازا ينكه عبارتارسطو رابا عبارتى كه بهحق هى تواند هـكهل آن باشد بهاتمام رسانِيده بـر آن اعتر اض كردهاست كه خون ماهيت نغس هنوز معلوم
 است . هـكر اينـكه نغسرا همان حيات بدانيم ، زه همدأ مستقلى كه هـو جب حـيات است . درجواب| بنسينا بايد كفت كه ازقضا منظور ارسطو ازنفسدر اين هوردهمان


كه ابنسينا خود در يافته است هر كونه خلافى از ميان مىرود ، و بحث راجح بـ به
 مؤيد اين نظر بحتى است كه ارسطور بهدنبال همان عبارت آورده و نفس را نسا نسبت به







 ro

ارسطو :

 نفس واقع در چنين حاملى است وازهمين دو صورت آناست بس بهتر اين بود كه
 كه نغس صودنى برای جسم طبيعى آلى است . צs

إنسينا : فقرئ ( ج ) س r م

توضيح : به سبب فرقى كه ابنسينا خود در بين كمال و صورت قائل اسـت

اكتغاى ارسطو را به ذكر اينکكه جوهر صورى كمال اسـت براى نبيين كمال كافى
ندانسته است.
YV

## 

ابنسينا : فقرء ( د ) س ب ص اج - س الا ص بو













 منطبق مى سازيم .


 مى آ يد كه سمت مغارقت رايكايك بايد درهمهُ آن معانى مورد تحقيق قرار دهيمو
 به عةل هيولانیى است باشد آنرا نهى تواز مغارق دانست ، زيرا كه استعداد زاحار

 به خودآنشیء زمى تواندبود . امااكُر منظورخود صور معقول باشن اعتقاد به مفارقت

 مىتوان گغت كه جز ثّى ازآنازما مغارقت مى جذيرد، زيرا كها ين عقول قائم به وجود

 از ماجدا كردد ؟ يـكى ازاين عغولهفارق عقل فعال است كه بهعقيدهُ ابنسينا آنْنيز زهى تواند موضوع ستخن ارسطو باشٌ . عقل فعال كهزفس مارا درتعقل خود از قوهبه
 براى آن گردد يعنى عقل هستقاد ما همان عقل فعال باشد هی تواند بعد از زوال بدن
 است كه بعد ازاتصال بدين زفس, جآن وحدت يافته ويا جزئى ازآن كرديد. است .
 جسمانى محصور وهحدودیى باشل كه در بدن با جزئى از بدن هنطبع است ، و حال آنكه شیء هغارق بدين هعنى است كه ووهء آن نا متناهى است و حتى بالعرض نيز متحركك نيست . و چنين شُئى وقتى كه جزئى ازما شود بايد هـا نتد ساير صور و ووا درعضوى ازما هحصوركرددو ب!العر قوول حر كتكند وامتناع|ينامر وقتى آشكارتر هى شود كه مانند بعضى ازاهل نظر عقل فعال رانات بارى تعالى بدانيم، و برحسب

«^9

 آي山 ، در صورت نخستين آتحادى كه عقل فعال به تمامى با نغس ما حاصل مى كیند



 وحدت و بساطت این عقل ;اساز گار است . و اگر مانند برخى از اين كسان انتحأه
 كفت كه خروجعقل ازوْوْبه فعلدرهمه́هو ارد به وسيلهُ عقل فعالاست . اما درصورت سوم چون عقل فعال بانفـر هتحدنییشود بلـكه اتصال نفس به عقل فعال بدين ترتي است كهاثرى از آن را درخود بيذيرد و به تدريج هريك ازاين هعقولات را باقبول








 هِايدادو جدائى چذير است همانجوهرى است كه تععل از شُؤون آن است . و چجون اين جوهر غير جسمانىاست (زيرا كه بدن رامهارقت يذـيرنمىتوان دانست )مفارقت

 كه به سبـ لزوم وحدت زغس در موجود ز نده زفس واحد انسان است جلائى ثذير و بإيار بدانیم . و ابنسينا با اين بيان معارقت و خلود را كه ارسطو فتط به عقل يا به فتسمتى ازععل نسبت داده است به جملهُ نفس ناطق1 باز مى گردان .
 ماست ) چنين آورده : (فقداسشبانانالنغس لينست مغارقةالجرم ولا شیء مناجزائها


 در بین زفس و جبم نظر خوت راهتصور بدبعضى|زاجزاءنفس مى كند و امكانمفارفت


 عربى حذف كرديله اسهت ، وليكن ههمن جملهُ محذوف : ( با اين همه هيّت مانیى


 جردست ماست مى باشد. YA |Y_I| ارسطو :MY mal

ابن سينا: وْقردٔ(1) سץ اصץ
Ya

ابن سـينا: فقرء (ب) سّاصر 9
$\mu$ 。

ابن سينا: فقر\& (ج) س^\صه


 نيا يد به نوعآن تعلق مى كـيرد.




ri

ابن سينا: فقرءٔ (د) سץץ صץهـ سץ صه
M
ارسطو: : HID ب WH_Y

 may

اس.ت بدين معنىاستكه زفس علت وريبِ اين حر كت است،زِيراكه علت اصلى حر كت هـانی زفس آسمانى استكه هحر كآسهان به حر كت دورانى ومحدد حر كات طبيعى
 استكه درحر كت هعانى موجودات زنده نغس مستقيماًُ بدون واسططه، بیعنى به عنوان
 ارسطو با(فاصله بعدازاين وَحرهآ ;هارانيز معلول زفس دانسته است، نفس هبدأ اول يعنى
 نحر. هر حوم ف;وغى)
$r r$
19_IV بر|

توض:خْ: براى شُرح هنظوراصلى ارسـطوازابن فقره دجوع شَود به كتاب زنس

r
ارسطو : Y



 مشترك است در نفس ماواقع است،فعليت بافقن آن هروقت كه شَخص عالم اراده كند
 mar




 دانست. على الخصوص كه خود ارسطودرهممين فقره تصريحكرده استكدياليليات درخود نفس قراددارد.

## ro



 درغياب خودآن درحى مشترك نِّنسخن كنتـد است. ra

ابن سينا: فقرة (ب) س ه صرج
r
ابن رينا: ققرة (+) ى هـ عءامءه





داد كه از نظر تناسب هطلب اين فصل را متمم فصل .ٍازدهم از دفتر دوم كرفته
 از دفتر سوم و פصول بعلى آن ، كه موضوع آنها هـهمل مبحث احساس است و حیأ
 زعليقَه دراصل ;صنيف دراين هحل نـوده و غاطلى در كتابت وارد ششه باشد . بالأخره قسمتى راكه در آن ازقول مشرويان ايراد هى گـيردكد ارسطوراجع بد احساس لذت والم به توسط لْمسه وفرقآن با احساس حرارت وبرودت سخنى نكفته وهم چنين راجع
 بالذات باحس لاهسه ادرالك مىشود يا بالعرض وشرح آن راحوالد بهكتا بهاى مشروَيان
 اول همين تعليقه قابل تغكيك دانست و آن را به فصل 1 از دفتر دوم دربارء نغس راجع داشت.
^ragran
ارسطو: :
ابن سينا: فقرء́ (1) س



 وتشا به وصعو بتى كه درمتن كالم وجود دارد ايرادات زيادى بر آن یى توان وارددساخت
 ازعناصر بسيط باشد، وحتى اين عنصر بسيط رامحصوددزهوا وآب بكنيم،هنא, اینKه

آن زابه محسوسات وحواسى كه براى مامو جود است قياسكنيم. اين بيان باآنجه در





 براى در بافت حنين مخسوسى امهكان وجود بيابد.

 حال لامسه معصور داشته است، ولزوم تكميل آن رابا اثاره به حال ساير حواس در حاشيئ منقول ازنر جههُ فرا انسوى يادآورشديم. على الخهوص كه ترجمهُ عربى بيشتر مؤيد لزوم اين يادآورى است. $t$.
 ابن سينا: فقرء (ج)

H
ا:زسطو: هצץ الف
ابن سينا: فقرة (ى) س هصو 9




$$
\begin{aligned}
& \text { m }
\end{aligned}
$$

توضيح: هنظورازقيد اخيراين استكه ابن سينا قوء خيال را حافظ هحسوسات مشترك دا نسته وقوءء متخيله راهمان قوء متصرفه، يعنى قوء تر كيب وتمصيل صورحسيه

 ارسطو آورده است، شامل :عضى ازقواى عاقله هثل وهم و فكّر وبعضى از قواى حافظد مثّل مصوره ومذكره دا نسته است. H ارسطو: ابن سينا: فقرء (ب) سل - س •اصه H

ارسطو: هצז الف هـه ابن سينا: فقرةٔ س \ا--ی צاص 9
r



توضيح: منظوراز :حثى كه ارسطو دراين مورد راجع به استقالال و مغارقت عقل آورده اس ت این استكه آياععل جيزى استكه بتوا ند واقعيتى جدا ازسا يرقوای نغس و در نتيجه مجرد از خود بدن داشته باشد ، ــا اينـكه در واقع جزئى ازنغس است و
 است̈اللال برحسب هعان يا استقالال برحسب بعد كه كويا در تر جمهُ كلام إسسطوهر دو





 درتر جمالى همكه به عقيدء ابن سينا اصح وارجح بوده دراين مورد به تصريح خوداو


درقواه. اسقتالال درمكان يا بعل رانيزهى توان دريافت.


 حاضره است كه عبارت مورد بحث تقرياً بعينها همان استكه ابنسينا آن را دربیا يان ;عليقهُ خود بر گز يله و در اين مورد صحيحتر دانسته است . در تر جمهٔ مورد استفادء

 4


توضيح : دز ترجمهُ عربى (نسخخه كنو نى جنين است) : هل هو كمثل الادرالد


التغير .وكيف قبو له: بالصورة ام بالقوه ؟ ـ لا بحال واحده. فيكونالعقل عند المعقول بمنز لة الحس عندالمحسرس ؟ ـ لا بحال واحهد . «
عاوه براضطراب و سقمى كه در سراسر. اين زر جهـ وجود دارد ;ـكتهاى كه بيشتر بايد در بارءٔ آن تأكيد كرد اين است كه جملةُ „و لا ألم فيه ولا يحتمل التغير" را عطف به ماسبق كردهو متمم پاوهانالك نوع آخر ؟ « كردانيده است . در صودتى




 است كه قوء واقعه در خود عقل فعليت حاصل كند وبه سوىكمال خودكه هـهانفعليت صورت هعقول باشد سير نمايد . بنابراين معقول به عنوان شيئى كـه بتواند ععل را دكر كون سازد در آن تأنير نمى بخشد ، بلـكه ، در نتيجهٔ عهل تعقلععل ما كه بالقوه همان صورت شیء معقول بود بالفعل چنان هى كردد . pr

| بنسينا : فقرء (ى) س ه ص9q_سזص ••

 آنها در حواشى مر بوطه به اين فقره در تر جمهٌ كتاب نفس اشاره شده اين بودهاست كه عقل با هاده هخالطت ندارد ـ ــيعنى نه تنها عارى. از هر گو زه صورت خاصى است، بلكه ، فارغ از هر كو نه اتحادى با بدن و بنابراين بدون آلت بدنى است ، زيرا كه اكر حنين مى بود صورت خاص آن و ساختمان آلت بدنى آن بـه نحوى از انحاء



































 بازصورت جزئى است. وبهمهين سبب انطباع آن در شيئى كه خود مخالط با با ماده و وري











 ازآنهاكهمانععبور T آن بهصورت ديِخر باشَ بیذيرد . 4

|بنسينا: فقرء (ه) سسّم • 1
$p q$
Ya_tr
ابنسينا : فقرءٔ (و) سطص+ + ا-سaاص + +

توضيح: ابنسيـنا بعد ازا ينـكه قوهُ عاملهُ عقل، يِنى وْوهایراكه ملبر بدن است
 كه متوجه به اشياء عاليه ومر تبط بهمافوق عغل است (والبته منظورازاين قولارتباط عقل باعقل فعال مفارق انست) تمييزمىدهد اشاره هى كندكه قوه عالمهُ عقلرامى توان فقط استعلاد هحض براىقبول معقولاتشمرد،ونيز مى نوانمبدأى براثى طلب مaقولات دانست كه دراين صورت قادر بهنصرف درامورى برای نیل به امور ديـكراست، وععل




 فعليت يافته وبهصورت آن حيز درآهدهباشد. بهعبارت ديگ, حیزی كه وجود بالفعل


$$
p \cdot r
$$


 استكه فعليتى براى آن نيست و این رأى را به فصد مخالفت با نظر|فا(طون آورده استكه می گفتكه صورمعقوله درخود نفس است، منتهى نفس آنها را ازيادبرده است ودو باره بايد به يادآورد واين. نظردرست نيست . جه، اكر صود معقولات بالفعل در
 واين حيز درحال نسيان بهكجارفته و در كجاماiنده است ؟ و حال آن.نه نفس ناطقه بسيط است وآن را اجزائى نيستاًا اين هوردرجزئى از آن قرار كيرد و جزء ديِكر


 مى بايستآن را حالتى بالفعل ازسردى ياگرمى ياغير آن حاصل شود ، يا آلتى بدنى
 رابه عقل صفتى ازخود عةl دا نسته است دليل براين استكه وجودى براى عقلقائل شده وواقعيتى بدان نسبت داده است ـ زيراكه هيزى یكه ازهر جهتفاقدفعليت وواقيیت باشد نیى تواند علت ومبدأ عدم اختال(ط بابدن ياهر كونه صغت دبـكرى شُمرده شود. يس معلومكردیدكه مقصود ارسطوازا ين كام اين استكه فوء ععل و نغسى كه داراى يا اين قوهاست ، نه تنها درحين نعیلا، بلـكه قبل ازآن نيز، با اينـكه امرعدمى نيست وو جودى وصغتى دارد، جدا ازماده است، وشىء مجردنى است. ابن سينا دربا يان كالم،
 استكه اسـكندر افروديسى خجלونه ارسطوراقائل به اين دانسته استكه عةلهـوولانى جنبَ مادى دارد، و نفسى كه داراى چجنين عقلى است نفس مادى است ( براى توضيح



 رامفارق ازحنين نسّى مىدانسته است). $\Delta$.

ارسطو:






 ديكرى ازعقل است، تفاوتـى است وآن اينكه حس بعدازدريافت محسوى شديـدي قادر به ادرالك محسوى ضيعض نيست ، وليكن ععل بعداز ادرالْ معقول قوع معقول





 ضميف ترقادرنهى آمه، وحال آ نكه قؤ عاقله ازجخين حالى و عرون خنين خستى





















 است، وليكن ابنسينا درتنليقهُ خود به مفاد صحيحكالام ارسطوتوجه داشتشه ومخصوصاً
 ازيد< كالم او بسيار ززدبـكتر به عين عبارت ارسطاو از تر جمهٔكنونى است كه در آن
 باكثرمهما ادرك ذالك الاول....
$\Delta 1$
ارسطو؛





 وبه بیع اومتر جم فارسى كتاب زنس، خنين فهميـده وعبارتى كه براى ربطا ين كالم به ماقِل خود در تر جه4ُ فرا انسوى افزوده شده است هغيد ههين معنى است) وهممى توان

 قوى علت هفأرقت آن از بدن بدانيم و باز اين علت را به طريق برهان انى ازهعلول

 براى افتراق جز همين معنى قائل. نباشيم بايد مورد تحقيق قرار كیرد . چیه اكر بيان خود را به همين ا;دازه كه ارسطواكتفاكرده است دحدود سازيم ايراداتى برا ين بيان وارد مى شود بد شرح ذيل: وقتى كه هیْزى را احساس مىكيْم وصورت آن شیع به آلـ جسمانى احساس



 آورد يالينـكه خودهمان صورت امردِبِ, است ايِجابِكند، چنا نـكه حرارت حر كت رانِز بهو جود مى آورد .بس نمى توان به يقين هر صورتى ,ا هوجب حدوث امر ديِکى جز حصول خود آن صورت در آلت
 اثُرديـ, نمى توان حصول هرصورتى راحتمآمقارن شىء دِيلُرى دانست. وهرصورتى كه مغارق

 باقوول صورهحسوسات خستکى وفرسودكى هى خذيرد . جیه، قبولآن ناشى ازاستقراء
 موج.ب آن شودكه اعضاى حسى قوهاى براى اعمال خودبه دستآورد، وجون به كر قوى بردازدآمادكى در آنها براى عمل بهكارضعيف فراهم آيد. قصورى راكه ابن سينادر كالم ارسطو ديده است بادפت درهمين بيان وباهر اجعه به بيانى كه خود او ازاین استاللال درتعليقهُ سابق نموده، وهم حنين باتوجه بهبيانى
 آورده استهمـكن است ناشى ازايندانستكه ارسطو به مواردى،كه خالو اين تجر به واقع میشود، يعنىآلت حس رابعد ازاحساس شديد فرسودكى دست نمىدهد يا كار عقل در بعضى ازاحوال برحسب ظاهردحارنو قفـ يِاقصور مىشود، اشاره نكرده است .

وهخصوصاi
 به ادراكي معقول ضعيف بعداز معقول قوى حاصل آيل براى أبّات عطلب كافى است و دراشارات زيز دراين مورد چنين دى آوردكه: »وافعال القوة العاقلة قـدِـكون كثيراً بخخافف ماوصف"
$\Delta Y$
ارسطو: :
ابن سينا:فقرة (ح) س a صّ
$\Delta H$; $\Delta \mu$


n
توضیح: معنى اين دوتعليقه روشن است و هطابق باهغاد قول اوسطوست جـز
 كتاب به دست ;ياهدو آن ایِنكه به نقل وى. ارسطو كغته است: پ فتّكون هنه ليس لها عقل،واينجمله بیشبهه خطائى ازترجمه عر بى بوده كه ابن سينا دردست داشتّه است امادر تر جمهاى كه هم اكنون دردستماستاصولاًعبارتمر بوط بجا ينفقر همغلوطومشوش

 مطبوعهٔخودآورده است.اين احتمالرانيزمىتوانْدادكهاشارءٔ ابنسينا به جملىایىباشد



$$
t \cdot 1
$$




$\Delta \Delta$
ارسطو: al: ra
ابن سينا فقرءٔ (ط ) س ث -
زفسيرى مر بوط به وصل $\ddagger$ از كتاب
شُمارة́ 4 ).
توض
به معنى این استكه عقل ازمعقول منفعل شود وانغعال مستلزم إن استك مشاركتى

 جواب إن استكه ازنعهال بردو كو نه است: يِكى ازآن دو به هعنى استحاله إِست كه
 دبِكرى بـ معنى استـكهال خود شیء استكه براثرآن استّهاد خاصي كه در خودشىء
 ههمن معنى است . استغداد خاصى كه درخو عقل است فعليت مى. با بل و به صورت




شُود جنان نيست.








 معقولات بالقوه را از اشياء هـادى نجريد كن_د و فعليت بخشش و معقول بالفعـل كرداند.










$\Delta s$
'أرسطو : • •
|بن سينا : فقرءٔ (ا) ى צ| ص ه •

توضيَح : ابنسينا فول ارسطو را راجع بهُانحاد عالم و هعلوم در عقل نظرى
 واين نعير مؤيد این|است كد بعضى ازمحققان اختا(ف مو جود در بين بعضى ازاووال ابنسينا رادرمورد وحدت عاقل ومعقول بههمانترتيب تو جيهكردمو گیته اند كه اتحاد آن دوازحيث معرفت و اختافف آندو از حيت و جوداست (ر جوع شودبههمجتا آتحاد عاقل و هعقول در نظر !!نسينا بخث سومهمين كتاب.)
$\Delta V$
Y ارسطو : •

$\Delta A$
Y ـ K Y K











$\Delta 9$

411

ابن سيمنا: وقره́ (ها) س ا- سث ص
نوض




 هست. اما ابن سينا عغل فعال را دهمين هر حله ازمراحل عفول هغارق هىشمارد واز

 عقِلى كه در زفس ناطقةُ انسانى است بعدازهغاروت ازبدن، به همان حالى كد به تناسب سحادت حاصله برایى آن بر|ثر اكتساب معقولات به دست آهده است، جاويدان وفنا
$s$.

 درطى فقردٔ هD اشاره شُ، در دومورد آ هده يعنى به دوقسهت تقسيم گرديده است. و
 اصلى آن دو وفقره داششته باشد : آمهه است و اين يدا ج-ر ابُر خلطى است كــه در



















اختيادكرده است اختلافى است . توضيح إينكه السطور كتته است هطلقاًُمنتسم است. يعنى حتى بالةوه نيز نهى توان آنها راتقسيم كرد، و، و آنهاصورد نوعيه


 , آنكان ارسطواثارْاى مى كندكه هنظاور از آن به وول مترجم فرا انسوى اين استكه
 .




ودرهورد معچءلات „بسيطـ" است.
 موجودكه اضدادآنهاست حنیین آمده است : اللازم است كه ذهن شناسنده بالقوه همان

 ذهن مافعليت يا به . دراين حال ذهن شناسنده با يـكى ازضدبن كه متعلق شـناسانى آن است وحدت حاصل هى كنل وقبل ازحصول فعليت ذهن شناسنده بامتعلق شناسانى

 بايد بالقوه باشد، نه اينـكه بالقوو همان ضد باشد. درتعليقُُا بنمينامنظور ارسطولزوم وحدت درشخص عالم براى ادراك هزدومعلوممتضادكه يكى جنبهُعدهى دأردكرفته شده، , اختالف در بين نسخهُ حاضره ازتر جمهٔ عر بى وتعليقُهٔ ابن سينا دليل ديبغرى است در
 41

ارسطو. اسץ الف ^ــ Y




 به وسيله حس از لحاظ اینـكه حد واسط در بين زيـאى و بدىاست، و با اين هردو از آن حيث كه حنان است ( يعنى لذت بخش يا ونج آور است) أرتواط دارد، به كار
 لذت بخخت خود قوهء حس است. زير اكه ايِن وَوه حد متوسط در بين هحسوساتم:ضاد


 است كه سبب آن هى كردد كه خیزی طلب شود يا از آن احتراز جسته آيد . צورس



7t
ارسطو : اسش الف

$7 \Delta$


توضتح : إن فقر ه ازمتن ارسطو مشوث است ومهكن است كهتغييرى يا كمو كسرى درآن راهیافته باشد . ماحصل هعنى آنرا چنا نـكه هتر جم فرانسوى در يافته


$q \vee, q q$

ابنسِنـا : فقرءء (ح) و (د ) س ا - س ه ص •11



 حد رادر آن بهمعنى نعر يف ذاتى شىء كرفته وقول ارسطو راحنینمعنى كردماست كه

 نيز فرا رسد .





احتمال به وقوع غلط دراستنسان داده شود .

 جواب آنمبادرت كرديدهاست . واينمعنى درتعليقهُ ابنسينا نيز تأكيـ شده و حال

 نسخهُ خططى تعليقات حاكى از اختافف داقْل و ما بعد آن به سبب تعاق به دو تر جمه
 هى توان دليل براين كرفت كه دراين قسهت ازكتاب اعتماد اوبه نسخءٔ حاضره :ووه

آتيد ، مراجهه هى توان كرد .

91

 بعضها بعضاً و امامكانالعددالذىهو لها ه . . بهطورى كهازمقابلُُ اين ترجمهبالصلقول
 رابتماهه تحر يف كردمو بهصود تى ديـِر درآورده است . اما تعاليعهُابنسينا با ترجمهُ


 در این هورد روشن شود هى توان به همان عبازت كـه قبالز" مذكور شد و در حاشيهُ
 " با اصالاحات كثيره ازهفسران"متعلق شهرده است دجوع كرد . 49

ارسطو : إب |l

توضيح : خالاصهُ منظور ارسسو در اين فقره كه تالىومتمم فقرات سابقهاست



اشتر اك خطوط مختلفى است كه با حفظ اختافل صورى و ذاتى خور مى توانندرر نقطةُ


 هر بوط ساخته ، و از قول مشر قيين گتته است كه نفس عاقله يا به هدد عقل فعان در
 دز آن به وجود هى آ يد و انفعال كو ;های حـاصل هى كند تا بتواند ;ظا ير دعقولاتى
 باز بـه سبب امورى ك.ه شرح آثها را در كتابهات هشرقيان بايد ديد از آن مهارفت

- مى جويد

اما اشتباهى كد در ترجههُ عر بى راهيافته از مقايسهُ آن با اصل دعلوم مى شود . , آن اينكه در اصل قول يِكى از دو اشكال را به مهسوساتى كه از ـِك جنس نـيست
 است ، راجـع نموده است . و بيداست كه سفيل و سياه منا لى برای اين نوعاخير . یعنى اضداد هم جنس است ، نه هحسوساتى هنل سفيد و شيرينكه از دوجنس هختلفـاست و حال آنـكه در تر جههُ هربى كفته استكه : ( ... على التى ليست بمشا بهة فی اجناسها كالا بيض والا سود ... « يعنى شفيل و سياه را هثالى بـراى هحسوسات غير هم جنسر آورده است .
$\gamma$.
ارسطو : الشץ الف سطر آخر - آr ب $\mid$

توضيح : هطا بقت تعليقه با تـرجمهُعر بى كنو نى از لحاظ استعمال الفاظ قابل
.
yr


$$
\text { |بنسينا : فقرء́ (ج) س بــرعص } 11
$$

توضيح : در اصل وون ارسطو علت تفاوتى كه در بين صواب و خطا با نيك وبد
 نيك و بد براى شخخع هعينى است ، و نسبت به اششخاص اختالزف مییذيرد . اما در
 ششه است كه وج-ود تغاوتى در ميان آن دو تصلديق شود . ؛ه همين سبب در זیليقهُ ابنسينا كه به اقـرب احتهال به استناد همين تـر جمه است دوشق مختلفـ، را بـراثى
 Vaghe

$$
\text { ارسطو : |V_|Y ب } \mid{ }^{|r|}
$$

|بنسينا : فقرءٔ (د)و(ه) س V-سهص III
ys

VV
ارسطو • اسپبY


$$
\begin{aligned}
& \text { ابنسينا : فقرهٔ (T) س• اص }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { VYgY } \\
& \text { ارسطو : اسشץ ب؟ } \\
& \text { ابنسينا : فقرء (آ) و (ب) س צ }
\end{aligned}
$$

YA

|بنسينا :فقرء: (ح) سها - س 111 ص
va

|بنسينا : فقر: (د) سV | ا $11 \mid$
人。
ارسطو : צشץ الف Q _ צشץ ب Y

توضيخ : 1 ـ آنحهراكه درقسهت اول اين وقره راجحع بهادرالك هحسوسات , جداساختن آنها ازامور غريبه، „یعنى ازعوارضى كه خارج از هاهيات اشـياء است :

 شده اهت .




 اللطق اوزيمالانطق له « سیس جهاله اكیرا كه ارسطو آورده و كفته است كه » قسهت









 و در ح'ثــه بهاين نصرف خود اشاره كرد.استات


 ارس طو ذيز اثبُ ت وحدت :غنس و سلب كثرت واقعى وهـانى ازقواى مختلف آن آن بوده و اختالاف اين وَرارا از لحاط •غ هيم و افعال نصديق داشته است . 11

$$
\text { ارسطو : צسזץ ب } 19 \text { ـ هץ }
$$

توض:ح : هنظور ا!ن است كه اكر قوء هحر كه همان ووه حساسه •ی بود مى بايست ممهٔحيو|زاندارای حر كت انتقالى باشند، و حال آنكه بضى ازآنها حنين نيسته . هنظور از حنين حهواناتى كه با داشتن احساس فاقد حركتند افراد ناقص و هعلولى ازحيوا نات كه بهدبب فساد مزاج و تر كيبدبدنى خودازحر كتمحرومما ندهاند ذست بلكه انواعى از حيواز'ت است 5ه با وجود تماهيت تركيب و فقدان نقا'صص , آفات ؛ب اقتضاى نوعخود حركت مكانى رافاقدند ، و ايناهر شاهداست براينكه احساس علتحر كت نمى تواند بود .



N







no
ارسطو : سشץ الف
|بنسينا : وقزهٔ بیعاهثت س \&ا ص YY












Ns
ارسعو : قسمت آخر فقرهٔ منقوله́ سابقه .

NV
ارسطو : سشץ الفی| ـ IV
 و اين غایت میبأى برایعقل عملى قراردی كيردكهكار آن كشف وسايل براى وصول به آنشىء است . حون إن وسا يل كشف شد كوشش ععل عملى با يان مى يابد وعهل



 چنه اشتباه رخداده است: 1 ـ آنجا كهارسطوكغته است كه متعلقشوق هبدأ عقل






ث




 اصلاست .

حاضره دراواخر تعليقاتملحق كرد .
^人
ارسعو: سشץ الف I ـ ـ Y

19
ارسطو : سشץ الف هr



 . بهجایشهوت شوق گفته شود .
Q.

ارسطو : سش؟ الف צY - YV
|بن سينا : فقرء́ (ب) س •
typ

 انتقال يافته و Tآڭاه ابن سينا تزادف استقامت را با اصابت به ســاق معنى دريافته

است.
91
ارسطو: شسش الف •ب
ابن سينا: فقرء: (91) سّا ص س|ا-
توضيح؛ دراين تعليفهْ مفصل ابنسينا تحقيو دقيقى درمعنى شوق ، وابنكه آيا مى توان آن راقوهاى غيرازعقل ءهلى وشهوت وغضب دانست واينـكه هحرك بودنشوق بدين هعنى است كه فاعل مستقيم نسبت به حر كت است يِا آمر ڤواى ديـكرى براى
 عزمى اجمهاعى است كه از مقابلهُ عقل بارغبت و شهوت وغضب (ـا به اصطالاحجديد
 حصولفعلا را براى ظهورحر كت دراءضاء به كارمىا ندازد، ناشى میشود.

QY
ارسطو: سشץ ب Q_V

9

ابن سينا: فقرءٔ (آ) س \اصث
توضيح: تشابه الفاط در بين ترجههُ عر بى و تعليِبات قابل هلاحظه است.

94


$9 \Delta$
ارسطو: سشץب YA_Y

 كماقيل شهوانیى فی الجaله وهن هذه. صارهتر, كابغي توهم". - عاوو بر خطانى كهمتر جم در آغاز اين قطعه مر تكب. شده است، وآن را ازمقايسه بانص وَول ارسطوهعلومتوان داشت، نقض غرض اوراكرجه است. زـيراكه ارسطومى كو.دبكه حيوان بى آنـكه داراى تخيل باشُلد داراى شوق نيست وحون داراى شوق. نزاشد محر كـ نيست، ولِيكن متّر جم
 سبب ابن سينا دا بر آن هى داردكه. براى رفع نقصانى.كه در كام ازسطو تشخيصدادهاست آن را پا فقره نيز از هؤ, ودات دطابقت نسخهُ او با نسخهُ كنونى در جزء اخير ترجمهُ عر:-ى

98
ادسطو: شسپر.
ابن سينا: فقرء́ بى علاهت س ITY اص
qY
ارسطو: شسشبراس
ابنســنا: فقزء́ (:ح) سی\صץ|
gYE


$$
\begin{aligned}
& \text { | } \\
& 99 \\
& \text { ابنسينا: فقره́ (ع) }
\end{aligned}
$$





$1 *$



افتاده وسهوأْدراین دوضع آ مدهاست.

$$
1 \cdot 1
$$

ارسحلو :
||f

$$
1 \cdot Y
$$






سبب حكمى كه درباب حيوانات بست صادركردیده هستقيماً به ماقبل خودكه راجعبه حيوان عافل است عطف شد، ونقض غرضكرديده است. جه، درباب حيوانعاقلائبات شده استكه عزم زاشى ازقياس زدازد! و ابن سينا براى جبران خطا اين جمله را كد پافاذاقام الفياس عزم" بر آن هزيد كرده است كه البته مغهوم آن فقط در مورد انسان مصداق دارد

$$
\begin{aligned}
& 1 \cdot \mu \\
& \text { ارسطو: זشץ الف } 11
\end{aligned}
$$


هطههـ است.

## $1 \cdot 4$

ارسطو: \&شז الف ث|
ابنسينا: فقرءٔ (ب؟) سץ_سثم 11ه

توضيح: خنا نـكه عبارت وارده دراصل كتاب ورجوع به ماقبل وما بعد اينجمله
 است منظورارسطواين استكه در بين انحاء هختلفى كه براى غلبهُ يـكى ازدونوع شوق (عalلى وغير عقلى) برديِلرى محتملاست بالُطبع هميشه تفوقباقوءُ عالى تراست وهمين وّوه استكد حر كت راموجب مىشود اما، جون درترجمهَ عربى به خطا وبدون جهت (الطباع الدستظهرهن الشوقه آهدداست، ابنسينا درتعليلآنكفته استكه، حونغابهُ شهوت طبيعىاست وغلبهُ عقل اكتسا بى وصناعى،مى توانكفتكه تفوق واستعلاء باشهوت است واين نيزقرينهُدِيُردرتأيدلمطلبى
ه•|(الف)

ارسطو: بشゃ الف ها
 توضيح، منظورازسطواز اقسام سهكانهُ حركت كه در ترجمهٔ عربى به مذاهب

ثالثه تعبيرشده عبارت است از:
! !- حر كتى كه درTان شوق غيرعقاى برشُوق عقلى تسلط دارد.
Yـ حركتى كه درآن شوت عقلى غالب است.
سـ حر كتى كه درآن يـكى ازاشواقغيرعقلى برشوقغيرعقلىديكر جيرهمىشود. علتا ينكهتقسيم ابن سينا با اين تقسيم هختلفـمى ;ما يد اينـكهدر ترجمهُ عر بى فقرهاى كهحاكىاز تصريح:ه غلبهُ يـكىازاشواق غيرعقلى برديبكرى است ساقطكرديده است ، واينخودقرينهُ ديِكرى است برائبات هطلب معهود.
(ب) $1 \times 0$

ابنسينا: قسمت دوم ازفقرء (ح) س \&ـ س • اص\|

توضيح: منظورارسطو ازاين عبارات اين استكه قوء عقلى . باعقل نظرى غايت عقل عملى را معِن هى كند. اما اينغايت مطلوب محرك نامتحرك است، يعنى درياسیى كه براى هدايت عمل ترتيب داده مىشود و ما آن را فِاس عملى "ى كوئيم كـبراى
 ارتباط ندارد و غايتى كه برای عمل تعيـن مى شود امر جزّى است . بلـكه صغراى فياس كه موضوع آن جزيّى است مهرك عمل است كه آن نِز توجهبهامور جزثى و متعين دارد. يا بهتر آنـكه به قول خود ارسطو بـلكويّيمكه هر كاه وضنيٌ كلى نيز در عمل تأثير بخشد اثي آن جنبهُ ثانوى دارد و در هعيت قضيهُ جزُى است. چه، آن به سبب جنبهُكلى وعقلى خود ههيشه در حال سـكون است ( دجَوع شُود به حواشى منقو له از




 حر كات او صورت جسمانى اوست ، همان طور كه همين معنى بر حر كات فالكينيز قابل تطبيق ا"است.
(т) $1 \cdot \Delta$

ابن سينا: قسمت سوم ازفقرء (ح) س •ا- سهاصه|







 اسث ، چهـون خود به قدر كافى وضوح دارد هحتاج ت-توضيحنيست•

$$
1 \cdot v, 1 \cdot q
$$

ارسطو: بشش الف צس:شسشبر

#  

 1•人

 خود را در برخورد با اجسام ديگى حغاظت تواند كرد و ند غذائى تواند يافت . ابنسينا بعداز توضيحاين معنى به اشكالى بر خر خورده است و آن اينـكه اجرامام آسمانى
 و زه برخورد با جيزى هستى آنها ,1 زيان هى رساند و طبيعت نيز كار بيهوده و بى ثمرى ازجام نمىدهد ،جسمىتوان قائل بود كه اين اجرام داراى احساس نيستند . وليكن بايد دانست كه اين اجرام را هى توان داراى قسهى از احساس دانست كه محتاج انفعال و استحاله نيست، مانند روشنائى بذيرى ماه از خورشيل . ادراك شىء جزيُى هحسوس در زمان واقع است و حنین ادزاكى براى اجرإم حاصل است اما اين ادراك به وسيلةُ آلت جسمانى ميسر نيسـت . وانڭهى هركونه ادراكى محتاج جذب و دفع نيست جنان كه خدا را با ابنككه جذب و دفیى در او متصور نيست هدرك مىشماريم و اكر به قول ثامسطيوس اجرام آسمانى اشياء هحسوس را چنان ادراك
 مى كند ؟ به عتل يا به حس و جواب صحیح إن است كه خنين ادراكى هم به عقل وهم به حس حاصل مى آيدو برای توضيحا ين معنى به كتبمشرقيان رجوع بايدكرد. آخرماوجدهن ذلك
والحمدللّربالعالمينوالصلوة على نييه هحمد و آله اجمعين - و حسبنا الشّ و

$$
\begin{aligned}
& 1 \cdot 9 \\
& \text { YV_IN Y F. F F . }
\end{aligned}
$$

توضيح: این تعليقه از هحل خود اسقاط ودرآخر نسخه بعدازختم كالام عالوه كردیده است، وهرجـع آن هـهـن فقره ازفصل دوم است.دجوع شود به حواشتى منقوله ازتر جمهُ فر انسوى.

هسألهُ عقل چنا نـكه ارسطوطرحكرده است از مهمترين مسائل در تاريخ فلسفهء اروبائى واسْزْمى است. درهر كدام ازاعصارحـكيمى يامحققى بحث در بارةآن راتجديد كرده و نام خود را در تاريخ تطور اين هسأله وارد ساخته است . به قول يـكى از نويسندكان' از همان دم كه ارسطو در يو نان عقلحوزءءدرد افالطونناميدهشدونام او بانام عقل مقارنكرديد ایِن مقارنه همرجنان باقى ماند وتوالى اعصار نتوانستعقلرا

ازارسطوجداسازد.
ارسطو خود بسيارى از مسائل را. در بارء عقل مههم و متشا به و محتاج نغسيرو تأويل به جاىكذاشُت. جانشين ارسطو ثاوفرسطس دوباءه مسألهُ عقل را از نظر ارسطو مورد بحث قرارداد. تجحديد حيات ادن حوزه در اوايـل عهي مسيحى رونق بازار اين بحث را اءاده كرد . اسـكند افروديسى طريت اصيل و بلـيعى درحل اين هسأله بيش
 وسيمیليكيوس هر كدام به وجهى در:ى بحث راجعبدان برآمدند. يس ازاسـكندر این ا - باد بوتن: مقدمه بر كناب نظريسن عقل در هـذهب ارسطو و ييروان او تصنيف
olo
 دادند.درآثارفيلسوفان اسلاهى بیث راجع به عقل مقاهي. هشتاز به دست آورد.

 يامحققان ايران دراءصارT آيه هر كدامبه طريقى اين مسأله راازامهات مسائل
 باب را ازار كان فلسفهُ خود قراردادند.
 مدرسد درقرون و سطى تحويل دادند. فيلسوفان آن زمان =رحال إن مسأله چنا نـي


 هم اكنون نيز اين هطلب ازمهمترينهعاlلب حـمـتاستوشا يدبتواز كفت كهمداراففكار فلسفى است. حه، بِحث راجع بدان باتعيين هعام انسان درجهان و سر نوشت نفس در حيات جاويدان وروابط حق وخلق ونقد معرفت انسانى ومناسبات نغس و بدنو بسيارى ازهسائل دبـِرملازمت دارد.
 موضوع اصلى اينذتاب بوده در بعضى ازفصول آن مورد بحث قرار كرفتهاست ،روشن
 وشايد اظهار اينمهطالب موافق بااصول حكمت اويالااقل رأى مختار اودر اواخر ایـام حيات خو.ئ نودده است ، اقوالى ازاو دربعضى از كتب خاصه در كتاب نفس خنين
 »علم بالفعل اگرجه در افرادتالى علم بالقوه است با لذات برآن تقدم دارد «و» عقل















 اقوال فيلسوفان رادركتب خود آ آنان بخواند ودر يابد وتآ آنجا كهمى توا نستسير نطاور








ازآ نان بهشدت ازحنين نتا يْمى تحاشى داشته و به ملاحظانى. خاضر بهاعتراف بهوبول
 شود و آثـكارا بـكويد كه اكر مذهب مشاء رابددقت مورد هطالعه قرار دهند وهمهُ
 مثل اوالاطو نى باز مىكردد و يا اكر نقاب از رخ ارسـطو باز كير ند خهرة افلاطون بـديدمى آ يد .

با

## ما خذ تأليف

I - فرانسوى

1_ Aristote. De l,âme (De anima). Traduction nouvelle et notes par J. Tricot. Paris, 1959. J• Vrin.

2_ Aristote. La Métaphysipue. Ed. J. Tricot. Paris, J. Vrin, 1962.
3- Ibn Sina (Avicenne). Livre des directives et remarques (Kitab Al_ Isarat wa_ l _ Tanbihat). Trad. française avec introd. et notes, par A. M. Goichon. J. Vrin, paris, 1951.
4- Iran society; Calcutta. Avicenna commemoration volume. 1956.
5_ Barbotin (Edmond). Intr. ©La théorie de l'intellect, par 0. Hamelin. Paris, J. Vrin, 1953.
6_ Bréhier (Emile)._ Histoire de la philosophie P. U. F. 195] .
7- Bréhier (Emile)._ La philosophie du moyen age. Abin Michel, 1949.

8_ Corte (Marcel de). - La Doctrine de l'intelligence chez Aristote. Paris, J. Vrin, 1934.
9. Gardet (Louis)- La pensée religieuse d'Avicenne (Ibn sina) paris, J. Vrin, 1951.
10. Gilson (Etienne ). - La philosophie au moyen age, Payot, Paris, 1947.

11- Gilson (Etienne). - Les Sources greco- arabes de l'augustinisme avicennisant,_ Archives d,histoire doctrinale et littéraire du moyen age, V.IV, P. 5_149, 1959.
12. Hamelin (Octave).- Le Système d'Aristote. Paris, 1631

13- Hamelin (Octave).- La Théorie de l'intellect d'après Aristote et ses commentateurs. Paris, J. Vrin,1953.
14. Lalande (Ándré).- Vocabulaire technique et critique de la philosophie P. U F., 1960.
-15. Moreaux (Paul)- Alexandre d'aphrodise. Paris; E. Droz, 1942
16- Nuyens (François). L'Evolution de la psychologie d'Aristote. Paris, J. Vrin, 1948

17_ Platon _Phédon. Traduction, intr. et notes par L. Robin.
18- Quadri (G.)_ La Philosophie Arabe dans l'Europe mediévale, Payot, Paris, 1947.
19- Robin (Léon) - Aristote. P.U.F. 1944.
20. Robin (Léon)- La Pensée grecque. Paris, 1923.

21-Rohde (E.) - Psyche. Trad. française, par A: Reymond, Paris, 1913 Bibliothèqne scientifique.
22- Ross (W: D:): - Aristote. Trad: française, Paris, Payot, 1930

ץ - عر!

1 ـ ابنسينا . ـ احوال النغس بالمعادالاصغز . طبع قاهره به اهتمام دكنراحهـ فؤاد






(شَاء
ه ـ ا بنسينا . ـ النعليقات على حواشى كتابالنفس لارسطا طالِس جزءءكنابارسطو
عندالعرب چإيقاهره 194V
\& ـ ابنسينا . ـ دربارة نفس (ترجمئكتاباحوالالنفس) جابططر ان به|هتماممرحوم
دكتر موسى عميد جزء انتهارات انجمن نشر آثار ملى
 فروغى طهران 9اسا (بهضهيمةُ دوفن آسهان و جهان و كون و فساد)

a 9


- به ضميـهـ، احوالالنفس

I 11

Y I ـ ابنسينا. ـ معرفة|النفس, الناطقه واحوالها طبعقاهره $19 \Delta Y$ بهضهـيمهُ احوالالنغس


- الصبرى


10 - ابنطفيل . - رسا لهُ حى بنـيقظانجزء هجموع\&ٌ منتشره به اهتهـام احمد|مينطبع
- مصر دارالمعارف 1909 م
 افضل المـين كاشانى . . . وسالهُ نغسارسطوطاليـجزء مصنفات|فضلالدينجلددوم به تصحيحو|هتمامآقا يانمجتبى مينوىودكتريحيىههدوىطهرانV
^ ا ـ الاهوانى (دكتر احمد فؤاد ) . ـ هقدمه بركتاب احوالنالنفس ورسائل ديـكراز

 -Y ـ الاهوانى ( دكتر احمدفؤاد ) . ترجمهُ كتاب نغس ارسظو ومقدمه بر آن طبع

قاهره داراحياء الكتبالعر بيه .



شץ ـ الرازى ( قضنبالدين ) . شُرح برشرح خواج1 نصير بر كتابالاشاراتوالتنبيهات

 . .

ه₹ ـ طوسى (:صيرالددن).ـشرحبركتابالاشاراتوالتنبيهات ابنسينا هطبعهُ حيدرى

\& ـ النا خورى ( حناو خليل الحر ) . ـ الفلسفة الهر بيه فى الشرق طبع بيـروت دارالمعارفA190.1.




 اس_فارا بى .ــ الدعاوىالقلبيه. طبعحيدز آباد، دائرةالمعارفالعثمانيه هعسا هـق.

 هـ . ق.

-ه . ق .
(1) دكنر محمود قاسم مؤلف كتاب , فى النغس والدقل لفلا سغة الاغريق والاملام،


 عץ ـ قانسم (دكترهحهود) . - فى النفنوالعقل لفلا سفةالاغريق و الاسلام طبع قاهره

1904



انتشارات دازنشكاه .

## فهرستمندرجات

ine
بخخش اول

شرح آراء ارسطو راجع بهنفس وعقل
9 ونصلاول_موضوع ومرتبهوروثن روان شناسى ارسطونى فصل دوم- نفـ در نظر اوسطو
vV ونل سوم-cعفلدر نظر ارسطر
lys ثفل هجادم-تحولنظر اوسطو راجع بهنغى وعقل
بخخثدوم

مجملىازشرح عقايد مشائينبعداز ارسطو راججع بهةّس وعقل
ץ _ مشائين قبلاز اسكندر افرودبسى

191 r|
ץ ـ مشائين بعداز اسكندز افروديسى
rys
\& ـ ه ـ ـارابى كندى

## بخشـسوم

inco

> نفس و عقل درمذهبابنسينا ومة).يسهٔ آراء او باءةًايد ارهطو
> Yr.
> 1 ـ آراءاءنسينا درمورد نفن و عقل
> rem Y هعايسهُ آراء ابنسينا بآراء ارسطو

بخشی:جهارم


Y
_ _مقد مه

M\&
شr
pry
ץ _ تعليقات

نتيجِه
فهرست مآخذ


[^0]:    ( 1

[^1]:    
     .
    -

