وَعد وَ وَعيد

در معتقد الاماميه آمده است:

بدان كه چون مكلف از دنيا برود يا مطيع رود يا عاصى. اگر مطيع رود ابدا در بهشت باشد. و اگر عاصى رود، يا كافر باشد يا نباشد. اگر باشد هميشه در دوزخ باشد. و اگر نباشد پيش از توبه بميرد يا بعد از توبه. اگر بعد از توبه مرد خداى تعالى از وى عفو كند بفضل و كرمش. و اگر توبه ناكرده بمرد بنزد اهل و عيد هميشه در دوزخ باشد، و بنزد اهل تفضل بقدر گناهش عذاب كنند، آنگه به بهشتش برند، اگر عفو و شفاعتش نكنند. و اين مذهب اكثر شيعه است، و حق اينست، و آن مذهب اندكى نادر از ايشان.

و دليل برين آنست كه آن فاسق عاصى مستحق عذاب گشته است بفسق.

ليكن اين مستحق ثواب گشته است بايمان و عمل صالح. و فسق او آنچه ثابت است او را از استحقاق ثواب آن را زائل نگرداند.

و چون چنين باشد، واجب بود كه عقاب او دائم نباشد. زيرا كه اگر زائل گرداند يا بر طريق موازنت بود، يا بر طريق حباط. نشايد كه بر طريق موازنت بود زيرا كه چون ايشان در يكديگر اثر نكنند، يكى بر ديگرى در اثر سابق باشد، يا نباشد. اگر باشد يكى موجود باشد و يكى معدوم و معدوم را در موجود هيچ اثرى نباشد، زيرا كه اثر از معدوم محالست.

اگر سابق نباشد، هر دو را در يكديگر در يك دفعه اثر باشد، لازم آيد كه ايشان هر دو موجود باشند، در حالى كه هر دو معدوم باشند، و اين محال است. و نشايد كه بر طريق احباط باشد، زيرا كه لازم آيد كه مؤمن بايمان بسائر طاعات خويش منتفع نشود، دين ظلم باشد. پس نماند الا كه استحقاق ثواب باقى باشد با استحقاق عقاب، يا اول ببهشت ببرند و آنگه به دوزخ برند، و اين خلاف اجماع است. يا بدوزخش برند، و آنگه بيرون آرند و به بهشتش برند، و اين حق است.[[1]](#footnote-1)

1. . مشکوه [محمد،](https://ebookshia.com/authors/books/1060/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87) معتقد الامامیه، مکان چاپ: تهران  دانشگاه تهران تاریخ چاپ: ۱۳۳۹ ه ش، نوبت چاپ: اول، ص 124 و 125 [↑](#footnote-ref-1)