## Tahqīqāt-e Kalāmi

Islamic Theology Studies
An Academic Quarterly
Vol.11, No.41, July-September 2023

# Explaining and Examining the Solutions of Ash'arī Theologians to the Problem of Incompatibility between the Necessity of Consenting to Divine Judgment and not Consenting to Sins. 


#### Abstract

Ruhullah Zainli ${ }^{1}$

\section*{Abstract}

The incompatibility of having to consent to divine judgment and not consenting to sins is one of the problems faced by those who believe in the omnipresence of divine will. In the works of Ash arī theologians, ten solutions are provided for this problem, which can be divided into three parts: explanatory, interpretative and analytic. Separation between the words kaḍā (lit. to judge) and kufr (lit. disbelief), distorting the meaning of kad $\bar{a}$ and differentiating between brief and detailed explanation are among the explanatory solutions; Separation between ordered (ma'mürun bihi) and non-ordered (ghayr ma'mūrun bihi) kaḍās, assigning the narrative reason of non-satisfaction to believing servants, separating consent from action in relation to agent and capable, and denying that kad $\bar{a}$ belongs to sins considering the $\sin$ as $\sin$ are of interpretative solutions; and separating will from consent, separation between kaḍa and the object of kada and denying the ugliness of $\sin$ and the necessity of not consenting to it are analytical solutions. By examining these solutions, it becomes clear that none of them can solve the problem completely, and this problem still challenged the theological foundations of the Ash'arīs.


Keywords: inclusion of divine will, consent to kadā, non-consent to sin, the Ash'arī solutions, criticism of the Ash'arīs.

# الأبحاث الكلامية <br> نصلية－علمية بحثية <br> السنة اللحادية عشرة، العدد الواحد واللاربعون <br> ذیى⿰亻⿱丶⿻工二又 

# تيبين و درامة ردود المتكلمين الأشاعرة على صور التعارض بين وجوب الرضا بالقضاء الإلهي وعدم الرضا بالمعصية 

＇روحاله زينلى＇
الملخص







 المشكلة على نحو كامل و هذا الاشكال وارد على انسس الاششعريين．

الألفاظ المحقية
عمومية الاز ادة الالكية، الرضا بالتضضاء، عدم الرضا بأُعصيان، حلول الانشاعرة، نتد الانشاعرة．

```
            تحقيقات كلامىى
```



```
        إجم
```



> تبيين و بر رسى پاسخْهاى متكلّمان اشعرى به اشكال ناسازگَارى وجوب رضايت به قضاى الهمى و عدم رضايت به كَناه

```
روحاله زينلى’’
تاريخ دريافت: "
```

```
وازَّان كليدى
```



```
1. دكترانى تخصصى، استاديار كُروه معازف اسلامى دانشُكاه حكيم سبزوارى (ruholla12@gmail.com)
\[
\begin{aligned}
& \text { حكيده }
\end{aligned}
\]
كماكن مبانى كلامى اشتُريه را به حالثن مى كشٌ.
```








 (191








 نتد جبركرايى منسوب به اشاغره اختصاص يانته است. در اين ميان پیند مقالهُ ارتباط بيشترى با


 حدود يكى صفحه پرداخته شده و پاسِخ رازى به اختصار آورده شده و وبا استتاد به نظرات مالصدرا نقد كرديده است.



11 r- در مقاله (ا'راده خدا نسبت به انعال انسان از منظر فخر رازى و طبرسى) (نقىزاده،


 به كزارش اججمانُى ديدكاه غزالى در باره اراده الئهى اشتاره شُده انست.










ا. راهحلها




 راهحلمها، ميزان كاريیى آنها رادر حل اشُكال بران برسى خواهيم نمود. ا-ا. . راهحلهاى تعبيرى


 |Y

ا-1-1. تفكيك بين لنظ قضا و كفر

















 همتجنين در سخن كغتن از خداوند متعال وآموزهماى اعتقادى بايد تا جاي دقايق و ظرافتهاى زبانى را رعايت نمود و دقيقترين و شايستهترين وازثهما و و تعابير را بركزي يد.
 عبارت يادشده، حجّت براى خداوند متعال هستند. از اين جهت، تقاوتى يين چجوب شُكسته و
 است. در واقع شكستهبودن يكى وصف است و حجّت خدا بـا بودن وصفى ديگر. در اين صورت




 از آن ياد كرده است. (اشعرى، بىتا: AY)










 فرض عموميّت قضا باطل خواهد شد؛؛ در حالىى كه درستى آن بر پايه دلايل متعيّد عقلى و ون نقلى
 اشكانى غيرز بانى و حقيقى را بر طرف سازد.

## ץ-ا-1. فرق نهادن ميان تعبير اجمالى و تفصيلى








مىزود؛ ولى به هنگام سخن گُتن به تفصيل، نمىكوييم حجّت خدا، نماز، روزه و... از بين میروند و زوال مىيابند. يا درباره مرگ اوليا و پیامبران كه در قضاى الهُى آمله است و و ما

 بررسى) دز اين پاسـت، با توجّه به ماهيّت زبانى آن بايل دقّته هاى لازم زبانى و ادبى در نظر
 اجمانُى و تفصيلى وجود ندارد. همه مخلوقات را خلداوند اراده كرده و قضاى الهـى به آنهـا تعلّق
 بودن آنها را انكار مى كنيم. اشكال هم بر همين پايه مطرح شُده است. در اين زاهحلى، بين دو هعناى ((براى) خلط شده است. (ابراى)" بهمعناى مالكيّت و ((براى)" بهعنوان صغت. اينكه
 چيز است و در بيان اين حقيقت تقاوتى ميان تعبير اجمالى رو تقصيلى وجود ندارد؛ امّا
 اسما مىگردد. در اين صورت همم تقاوتى ميان تعبير اجْمالمى و تفصيلى نيست. اسما و صفات خداوند هموازه حسن و نيك هستند و از هر گونه نقص و نارسايیى پاكثند، چجه از آنهـا به اجِمال سخن بگوييم يا به تفصيل. آيا مىتوان بهصورت اجحمانى خلداوند را داراى السما و صنات غيركمالى دانست؟ بنابراين هم صحيح است بگو ييم براى خلداوند اسمأى جمالن و جلال است
 بهمعناى مالكيّت. ضمن اينكه تمشيل ديگُر باقلانى نيز نادرست الست؛ زيرا از بين رفتن، فنا و زوال معانى، اششكال و مراتب مختلفى دارد كه هر كدام متناسب با موجود و مرتبه خاصّ وجودى است. اگر مراد از فنا معنايى در برابر بقاى خلداوند باشذ، مىتوان تمـام غيرخداوند را فرشتگان مقرب گرفته تا پيامبران، اوليا و... فانى دانست و اكر به معناى زوالن، تغيير و از دست
 بدن پيامبر و غيرپيامبر و تعبير اجمالىى و تقصيلى تفاوتى نيست. همينطور اين سخت كه ما اجحمالاً مىكوييم همه موجودات در قضاى الهُى آمدهانل و خلداونل آنها را آفريلده و اراده كرده










 （MA．
 صورت وجودى بودن بايد بدعنوان قضاى الهمى به آن رضايت داشي






ץ－ا．．，اهحلهاى تفسيرى

 ادبى جايگاه برجستها＇ى ندارد．

## 


 راضى نيستيم يا به بقاى شياطين رضايت نداريم، هر چند همه متعلّق تضاى الثّى هستمد






















 چچند ظاهرى حسن و نيكو داشته باشد. معناى اين سخن آّ است است كه امور صرفـنظر آن از امر و







 آن انكار شده است. به عبارت ديگر مراد از (اعباد) در آيه مؤمنان هستند نه نه كافران انران، از اينزو






 مى گيرد (بقره:












 مىرود. اينكه كفته شود خداوند به كفر كافر رضايت دارد و و آن را را اراده كرده است، بهد اسعناى آن








 r-ץ-1. تفكيك رضايت از فعل در ارتباط با فاعل و قابل













 ارائه شده است (قدردان قراملكى، 40 (1). صرفنظر از نقدهاى وازد بر نظريّه كسب كه به


 بَ قابل در موضنع بحث فايدهاهى نخواهد داشت؛ زيرا

 وصف قابل است؛ در حالىى كه نه نعل و نه قابل متّصف به قبيح بودن نيستّد. نفس فعل جنا تنانكه











 است). بنابراين اشُكال همهچنان حل نشُده باقى خواهد بود.




 و ضرورتى براى رضايت به آن هم باقى نخواهد ماند.

بررسى) در اين زاهحل تأكيد شده است كه كناه از جهت كَامبودن اراده الهُى به آن تعلّق نخً,







ץ-ا.. راهحلهاى تحليلى
 مسئله ارائه شُدهاند كه عبارتند از:

ا-ّץ-ا. تفكيك اراده از رضايت










 است هيزى را اراده كنيم كه به آن رضايت نداريم. بنابراين ميان رضايت و واراراده رابـر رابطه تلازم


بررسى) اين پاسخ بر پايه تغاوت ميان اراده و رضايت بنا شُده است. اراده و و رضايت دو






 رضايت و اراده كفته شُده، با فرض پذيرش، مر بوط به عالم انسانى است؛ يعنى انسان مىتواند








 بنابراين در صورت وجودى دانستن كفر بايد آن را به رضايت و اراده خداوند باند بدانيم.

## ץ-ץ-זا. تفكيك ميان قضا و مقضى

































 تعليقه Y) وانگگهى بايد كفت كه جهت وجودى هر موجودى در اين عالم عيناً همان جهت
 اينرو ميان قضى و مقضى تقاوت حقيقى وجود نخواهد دانشت. بالعرض دانير دانستن كفر نيز نمىتواند توجيهكنده تفاوت واقعى قضا و مقضى باشد؛ زيرا اكر مراد از و وجود بائعرض وجود





 همجنان به قوت خود باقى خواهد بود. ץ-ケ-ا. انكار قبح گَناه و ضرورت عدم رضايت به آن











 جارى است. چون ور'ى خداوند امركتنده و نهى كنندهایى نيست، پس بايد كفت تمام انعال،










 گردد. كويا در اين پاسِخ هر دو موزد انكاريذير است؛ امّا انكار آنها با توجّه به مبانـ مبانى و آمرزهماى اشاعره به تعارض مى میانجامد.


 و ثواب و عقاب حكم سُر يعت است و عقل نمىتواند حسن و و قبح آنها را دا دريابد. معناى اين اين



 ناديده گرفت. اين مطلب را مى توان در استدلالنى بها اين بيان صورتبرتندى نمود:




خالف فرض است. بنابراين يا بايد قبيحبردن كناه را بپذيريم يا آن را عدمى بدانيم. بر پايه




 كناه طبق تعريف مستحق مذمّت انست. بنابراين عدم رضايت به آنجه قبيح انست نيز ضرورى

> خواهد بود.

نتيجهيكيرى
يكى از چالشّهايى كه نظريّه عموميّت ارانه الهیى در كالام اشعرى با با آن روبهرو است،



 انسجام لازم دز منظومه باورهاى اعتقادى و مباحث كاملامى، عدم تيبين دقيق ديدكاه و و نظريّات انـات
 منابع
ا. ابن اشعث، محمد بن محمد، (بىتا)، التجعريات، تهران، مكتبة النيوى الحليثة.
r. الأزهرى، محمد بن احمد، (بىتا)، تها-يب اللغة، بيروت، دار احياء التراث العربى.
غرابة، قاهرة، المكتبة الأزهرية للتزاث.
 بـا
9. 9 .







