خارج اصول31

چهارشنبه 29/8/ 98

\*اقسام واجب\*

کلام در نقد فرمایش محقّق اصفهانی بود. عرض شد که مصلحت اقتضائی، اطلاق آفرین نیست تا بخواهد با اطلاق هیئت تعارض کند بلکه مصلحت فعلی است که اطلاق آفرین است.

قدتحصّل ممّا ذکرنا: بحث در دو مقام ذکر شد: مقام انفصال و مقام اتصال؛ در مقام انفصال قائل شدیم به انحلال علم اجمالی و در مقام اتصال قائل به انخرام مقدّمات حکمت. و فرمایش شهید صدر و محقّق اصفهانی بررسی شد.

وجه سوّم: از مرحوم هاشمی شاهرودی(شاگرد شهید صدر)

برخی گفته اند اطلاق در مادّه دو اثر دارد: یکی با تقیید از بین می رود ولی دیگری باقی می ماند. لذا علی کلّ حال یک اطلاق برای مادّه باقی می ماند و با اطلاق هیئت تعارض و تساقط می کند. این دو اثر عبارت اند از:

1.اکتفاء به فرد فاقد قید؛ اگر ماده مطلق باشد، مثلاً اگر حجّ مقیّد به استطاعت نباشد و مطلق باشد بدون استطاعت نیز می توان حجّ را اتیان کرد.[[1]](#footnote-1)

2.وجوب تحصیل قید؛ مثلاً برای حجّ تحصیل استطاعت واجب نیست.

توضیح

اثر اول: اگر مادّه مطلق باشد مثلاً حجّ مطلق باشد، دو اثر دارد اول اینکه اگر قبل از استطاعت، حجّ بجا بیاوریم، صحیح و مجزی است. لکن قید، یا قید هیئت است یا مادّه و در هر دو حال اطلاق مادّه بالنسبه با اثر اوّل از بین می رود لذا حجّ بدون استطاعت مجزی نیست؛

اثر دوّم: اطلاق مادّه بالنسبه با اثر دوّم باقی می ماند؛ از طرفی چون هیئت مقیّد شده است، تحصیل قید لازم است پس حجّ که واجب شد باید استطاعت را تحصیل کنیم مانند نماز که وقتی واجب شد باید طهارت را تحصیل کنیم. این اطلاق مادّه با اطلاق هیئت تعارض می کند.

این نظریه مخدوش است.

أمّا الأثر الأوّل فهو الإجتزاء بالفاقد، فإذا أتی بالحجّ قبل الإستطاعة فإنها لایجزی لأنه لم یأتِ بعمل وقع مورد الأمر إن کان القید رجع إلی الهیئة فیکون العمل خارج عن الواجب تخصّصاً؛ و إن رجع القید إلی المادّه فإنّه أتی بعمل مجرّداً عن القید و الشرط فیکون العمل خارجاً عن الواجب تخصیصاً فالأثر المعهود ینتفی بتقیید الهیئة أو المادّة فالعلم الإجمالی ینحلّ بلحاظ هذا الأثر؛

فأمّا الأثر الثانی فهو وجوب تحصیل الإستطاعة فی المثال فإنّه إن رجع القید إلی المادّة فإنّه واجب التحصیل وإن رجع إ لی الهیئة فإنّه غیر واجب التحصیل؛ فعند الشک تجری أصالة الإطلاق فی المادّة لنفی تحصیل القید و هذا الأصل یعارض أصالة الإطلاق فی ناحیة الهیئة فیتعارضان و یتساقطان و نرجع إلی الأصل العملی و هو البرائة عن وجوب الحجّ قبل الإستطاعة.

علم اجمالی نسبت به اثر اوّل منحلّ می شود ولی نسبت به اثر دوّم منحلّ نمی شود چه قید، قید هیئت باشد و چه قید مادّه. سیأتی توضیحه.

(پایان)

1. . به فتوای مشهور علماء حج بدون استطاعت مجزی نیست. [↑](#footnote-ref-1)