خارج اصول17

سه شنبه 16/ 7/ 98

\*اقسام واجب\*

کلام در غیر تعلّم از مقدّمات مفوّته بود. دو صورت داشت: قدرت، شرط عقلی باشد یا شرط شرعی؛ صورت دوّم سه قسم شد؛ قسم اوّل بررسی شد.

قسم دوّم[[1]](#footnote-1)

در این قسم دو حالت پدید می آید: «قبل از حصول شرط وجوب» و «بعد از آن».

در حالت اوّل چیزی بر مکلّف واجب نیست یعنی قدرت بر تهیه ی زاد و راحله و همچنین انجام حجّ در موسم برای او وجود ندارد؛ لذا ترک مقدمات موجب استحقاق عقاب نیست نه از باب مخالفت با خطاب و نه از باب تفویت ملاک. به تعبیر دیگر ملاک وجوب واجب، تامّ نیست زیرا شرط وجوب واجب یعنی استطاعت وجود ندارد.

اما در حالت دوّم بحکم عقل، تفویت واجب که-بخاطر حصول استطاعت قبل از موسم تام است- قبیح و مستلزم عقاب است و مانند صورت اوّل و قسم اوّل از صورت دوّم، در اینجا نیز دو قاعده ی مذکور جاری اند.

قسم سوّم[[2]](#footnote-2)

این مورد نسبت به قبل از وقت، وجود و عدمش مساوی است. زیرا ایجاد موضوع و ملاک در باب نماز بر مکلّف واجب نیست. و نظیر تحصیل سفر برای قصر در نماز یا تحصیل اقامت برای تمام در نماز می باشد. زیرا ملاکی قبل از سفر یا اقامت، برای وجوب قصر یا تمام وجود ندارد همانطور که ملاکی برای وجوب نماز قبل از وقت وجود ندارد. بنابراین قبل از زوال ظهر، ملاک وجوب نماز تامّ و کامل نیست لذا مکلّف وظیفه ای برای اتیان مقدّمات واجب ندارد و اگر مقدّمات را قبل از زمان واجب تفویت کند، اشکال ندارد؛ در نتیجه قانون التنافی بالاختیار و قانون الحاق جاری نمی شود مثلاً قبل از وقت نماز، می توان آب موجود را تلف کرد.

محقّق نائینی طبق نقل محقّق خوئی قائل به فرق شده است بین «تفویت قدرت قبل از وقت با استعمال آب» و بین «اتلاف آب». و این را از یک صحیحه استفاده کرده است. محقق خوئی در حاشیه ی کتاب فرموده استاد خطای جدی کرده زیرا چنین روایتی وجود ندارد.

(پایان)

1. . 2.شرط، عبارت است از قدرت مقیّد به حصول شرط وجوب؛ مانند اینکه تهیه ی زاد-که مقدّمه ی حجّ است- در صورتی مقدور مکلّف باشد که استطاعت حاصل شود؛ در اینصورت قدرت شرعی مقیّد است به حصول استطاعت. [↑](#footnote-ref-1)
2. . 3.شرط، عبارت است از قدرت مقیّد به زمان واجب؛ مانند طهارت برای نماز. [↑](#footnote-ref-2)