**بسم الله الرحمن الرحیم**

**تخالف الحجج**

**استاد آیت الله عندلیب همدانی**

**جلسه چهاردهم\_ 4 آبان 1399**

**[بیان مختصری از سیر بحث گذشته]**

نتیجۀ بحث دیروز این شد که از نظر محقق خویی قدس الله نفسه الزکیه، اگر خاص قطعی باشد بر دلیل حجیت عام بالورود مقدم است؛ چون اگر خاص قطعی بود، موضوع حجیت عام که شک باشد وجدانا منتهی بالتعبد برداشته می شود، اما اگر خاص ظنی بود، نسبت بین خاص ظنی و دلیل حجیت عام، حکومت است، چون موضوع حجیت که شک است تعبداً برداشته می شود.

حضرت آقای سیستانی دامت برکاته فرمودند اولا نسبت بین دلیل حجیت خاص با دلیل حجیت عام تخصص است اگر خاص قطعی السند و الدلالة باشد چون یک حجت تکوینیه است و موضوع دلیل عام با خاص برداشته می شود، اما اگر خاص ظنی بود، تقدم آن خاص بر عام بالورود است.

این نظر حضرت آقای سیستانی بود که دیروز هم اشاره ایی کردیم.

**[اشارۀ ایی به سیر بحث درآینده]**

در تقریرات شیخنا الاستاد دامت برکاته، المغنی، جلد سوم، صفحۀ 27 ایشان هم می فرماید به نظر من حق این است که ادله خاص بر ادله عام، اگر خاص قطعی باشد، بالتخصص مقدم است، و اگر خاص ظنی بود، تعبدی بود، در اینجا به ورود خواهد بود، آن چیزی که مرحوم خویی فرمود، ورود. این دو بزرگوار می فرمایند تخصص، آنچیزی را که مرحوم خویی فرمود، حکومت، این دو بزرگوار تعبیر به ورود می کنند، ان شاء الله در جلسۀ آینده همه فرمایش شیخنا الاستاذ را در بحث تخصیص و خروجش از بحث تعارض مطرح خواهیم کرد. مراجعه بفرمائید با آمادگی بیشتری ان شاء الله.

و در ذیلش هم فرمای شیخ انصاری اعلی الله مقامه و مرحوم نائینی و مرحوم عراقی. این سیر بحث چند روز ماست.

و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.