خارج اصول

جلسه47 \* سه شنبه 26/ 9/ 98

موضوع: اقسام واجب

کلام در عبادیّت و ثواب طهارات ثلاث بود. نتیجه آن شد که طهارات ثلاث اگر قبل از زمان واجب و با قصد استحباب نفسی، انجام شوند، هم عبادت اند و هم ثواب دارند. اما اگر بعد از وقت باشد دو صورت دارد:

1.همان استحباب نفسی را قصد کنیم.

2.امر نفسی ذی المقدّمه را قصد کنیم؛ چون طهارت، شرط نماز است و مانند جزء، وجوب نفسی نماز به وضو نیز تعلّق می گیرد.

سؤال

در صورت دوم، چطور استحباب نفسی با وجوب نفسی جمع می شود؟ زیرا ما هم نظریه ی صاحب کفایه و هم نظریه ی محقّق نائینی را پذیرفتیم. این اجتماع ضدّین است. وضو مستحبّ نفسی که هست در صورت دوّم واجب نفسی نیز می شود.

جواب

اولّاً: اجتماع وجوب و استحباب لازم نمی آید؛ زیرا اینها از عناوین قصدیّه هستند. اگر برای طهارت باشد، مستحبّ است و اگر برای نماز باشد، واجب است.

ثانیاً: در مورد شبهه، به دو صورت می توان جواب داد:

1.آوردن مستحب نفسی در ضمن واجب نفسی، لازمه اش اجتماع دو حکم نیست؛ زیرا جهات متعدّد دارند؛ جهت وضو بودن، طهارت است و جهت نماز بودن، صلاتیت است؛ یعنی وضو بعنوان قید بودنش که خارج از نماز است، مستحب نفسی است و بعنوان تقیدش که داخل نماز است، واجب نفسی است.

2.اجتماع وجوب و استحباب، اشکال ندارد؛ زیرا وجوب وقتی که با استحباب جمع می شود، اگر ترکیب آن را بهم نزند، اجتماع ضدین می شود زیرا وجوب یعنی «طلب الفعل مع المنع من الترک» و استحباب یعنی «طلب الفعل مع الإذن فی الترک»؛ امّا اگر با آمدن وجب، مقوّم استحباب از بین برود یعنی «إذن در ترک» برداشته شود، اجتماع ضدّین نیست. اندکاک استحباب در وجوب نیز به این معنا صحیح است. بنابراین عارض شدن وجوب بر استحباب باعث اجتماع ضدّین نیست مگر اینکه استحباب در حدّ خود باقی بماند.

(پایان)