خارج اصول18

چهارشنبه 17/ 7/ 98

\*اقسام واجب\*

ظهر ممّا ذکرنا: تحفّظ قدرت شرعیّه ی خاصّه به آنچه بعد از وقت تحقّق می یابد، قبل از وقت واجب نیست زیرا قدرت شرعیّه ی خاصّه مثل تحصیل طهارت مائیّه که از نظر شارع در زمان واجب لحاظ شده، قبل از واجب، نه خطاباً واجب است و نه ملاکاً. زیرا نه امر به حفظ آب هست و نه ملاک وجوب موجود است؛ لذا اگر تحفّظ قدرت را ترک کرد یعنی آب را تلف کرد مشمول قاعده ی تنافی و قاعده ی الحاق نمی شود. دلیل روائی نیز بر وجوب حفظ قدرت نداریم. و روایت مدّعای محقّق نائینی وجود ندارد. فقط یک روایت در باب جماع موجود است به اینکه اگر شخصی بعد از دخولِ وقتِ نماز جماع کند در صورتی که آب کافی برای غسل ندارد، معصیت نکرده و مستحقّ عقاب نیست؛ لکن این روایت موردی توقیفی و منصوص است و فقط در مورد جماع قابل استفاده است نه موارد دیگری مانند اتلاف آب یا احتلام مثلاً کسی یقین دارد که اگر بخوابد جنب می شود.

تلخّص ممّا ذکرنا أن التفصی عن الإشکال فی المقدّمات المفوّته لاینحصر بالتعلیق فی المعلّق. تا اینکه طبق فرمایش محقّق نائینی لازم باشد خطاب قبل از واجب تولید کنیم. همچنین مشخّص شد که برای واجب کردن مقدّمات مفوّته همیشه نیاز به خطاب نیست بلکه با حکم عقل نیز مقدّمات مفوّته واجب می شوند و موضوع حکم عقل، تمامیّت ملاک واجب است بطوریکه هرگاه قبل از زمان واجب، ملاک واجب تامّ و کامل باشد، بحکم عقل، اگر قدرت فعلی را ضایع کند، منجرّ به تفویت ملاک تامّ می شود که همانند مخالفت با خطاب موجب استحقاق عقوبت است. لذا با توجّه به قاعده ی تنافی و قاعده ی الحاق، مقدّمات قبل از واجب، واجب می شوند.

همچنین معلوم شد که آنجایی که می دانیم قدرت عقلی یا شرعی در ملاک واجب دخیل نیست-مثل تحفّظ بر قدرت برای حفظ بیضه ی اسلام-، حفظ قدرت واجب است و آنجایی که می دانیم دخیل است، حفظ قدرت واجب نیست. اما آنجایی که نمی دانیم که دخیل هست یا نه، محلّ کلام است. سیأتی

(پایان)