**بسم الله الرحمن الرحیم**

**خبر واحد**

**بحث انسداد**

**تنبیهات انسداد**

**تنبیه دوم**

**استاد آیت الله عندلیب همدانی**

**جلسه صد و سی و هفتم\_21آبان 1399**

سوالی که دراین جا در مباحث دوم انسداد مطرح است این است که اگر فقیه انسدادی به موارد شک رسید، آیا باید احتیاط کند یا باید راه دیگری را بپیماید؟

شیخنا العلامه می فرماید:

**ان العمل بالمشکوکات بما یقتضیه الاصل فی المورد فلم یثبت**،

نمی توانیم در مشکوکات بنابر انسداد بگوییم اصل در آن مسائل فرعیه چیست. پس چه باید بکنیم؟

**بل اللازم بقائه علی الاحتیاط**،

اینجا باید احتیاط کرد،

**نظراً علی کون المشکوکات من المحتملاتی التی یعلم اجمالا بتحقق التکلیف فیها وجوبا و تحریما و لا عسر فی الاحتیاط فیها نظرا الی قلة المشکوکات، لان اغلب المسائل یحصل فیها الظن باحد الطرفین**

توضیح ذلک ما بر فرض انسداد مشی می کنیم. بنابر انسداد ما با مسائلی که روبرو می شویم اغلب ظنونی در یک طرف مساله هست، حال ظن به وجوب، ظن به حرمت و امثال ذلک معمولا داریم، بنابراین اگر در موارد معدودی قلیل به مشکوکات رسیدیم، 50، 50 بود، اینجا کار ما رجوع به اصالت البرائة و امثال این نیست، بلکه باید احتیاط بکنیم، چرا؟ چون از چنین احتیاطی عسر و حرجی لازم نمی آید، زیرا گفتیم مشکوکات در برابر مظنونات، کم هستند.

این از یک سو از سوی دیگر:

**مع ان الفرق بین الاحتیاط فی جمیعها و العمل بالاصول الجاریة فی خصوص مواردها، انما یظهر فی الاصول المخالفة للاحتیاط، و لا ریب ان العسرة لا یحدث بالاحتیاط فیها،**

پس اولا چون مشکوکات کم هستند عسری در احتیاط نیست، ثانیا شما که می گویید به اصول مراجعه کنیم، نه احتیاط کنیم، به اصل هر مساله ایی مراجعه کنیم، خوب اصل هر مساله ایی بر دو قسم است، یک اصالة البرائة، مخالف احتیاط، دوم اصول موافق احتیاط، بخشی از همین مسائل اندک مشکوک، اصل دارد، اصلش هم موافق احتیاط است، مثلا استصحاب موافق احتیاط، باز دائره کمتر شد که ما بگوییم عسر و حرجی لازم می آید، چون بخشی از ای مسائل حتی به نظر کسی که باید به اصل هر مساله ایی مراجعه کرد نیز احتیاط مرجع است.

**خصوصا مع کون مقتضی الاحتیاط، فی شبهة التحریم الترک و هو غیر موجب للعسر**،

از سوی سوم شما بخشی از این مشکوکاتتان شبهه تحریمیه است. در شبهه تحریمیه باید ترک بکنید، مقتضای احتیاط ترک است، انجام ندهید و آنی که سختی آفرین است انجام دادن امور واجبه یا محتمل الوجوب است نه ترک محتمل الحرمة، خب انجام نمی دهد با ترک بما هو ترک که عسر و حرج به وجود نمی آید، پس نمی توانیم بگوییم در مظنونان به ظن عمل شود، در مشکوکات به اصل آن مساله مراجعه شود، نه احتیاط چون احتیاط عسر آور است، احتیاط عسر آور نیست در مشکوکات. چون اولا مواردش قلیل است بالنسبة الی المظنونات، ثانیا در همان موارد قلیل حتی اگر به احتیاط هم عمل نکنید و بخواهید به اصل ان مساله مراجعه کنید اصل ان مساله در مواردی یقتضی الاحتیاط. ثالثا در مشکوکاتی شبهه تحریمیه است بنابر ترک است و ترک عسر اور نیست.

وللکلام تتمة.

و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم.