**جلسه سیزدهم(۱۸/۸/۱۳۹۴)**

**مسأله هفتم:** **عملُ العامی بلا تقلیدٍ و لا احتیاطٍ باطلٌ**

**مدعا:** عمل عامی بدونه تقلید و احتیاط باطل است.

**دلیل اول:**

**صغری:** مکلَّف با عمل بدونه تقلید و احتیاط احتمال می­دهد ذمه اش فارغ از امتثال حکم واقعی نشده است.

**کبری:** اشتغال ذمه الیقینی یقتضی براعت الیقینی.

**نتیجه:** عبادت انجا شده بدونه احتیاط و تقلید باطل باشد.

**نظر استاد:** به نظر ما این کلام اشکال دارد.

**دلیل:** فراغ ذمه اگر مشکوک باشد یعنی اگر شک کنم که آیا ذمه من بری شده یا خیر تکرار عمل را ثابت می­کند . و وجوب احتیاط را اثبات می­کند نه بطلان عمل را در حالی که صاحب عروه به دنبال بطلان عمل عامی بدونه تقلید و احتیاط است .

علاوه بر اینکه ممکن است کسی به مُستدل بگوید شخصی که احتمال می­دهد که ذمه اش بری نشده می­تواند عمل خود را با رأی یک مجتهد یا عمل عموم مقلد ها بسنجد سپس فراغ ذمه را احراز کند لذا چرا حکم به بطلان عمل می­دهید ؟ این کلام شماوجهی ندارد.

**دلیل دوم[[1]](#footnote-1):** استفاده از قاعده حجت است. در روایات ما هم این قاعده بیان شده است.

**صغری:** عمل شرعی باید مُستند به دلیل معتبر باشد و الا باطل است .

**کبری:** این عمل عامی که بدونه احتیاط یا تقلید است مستند به حجَّت و دلیل معتبر نیست .

**نتیجه:** این عمل عامی که بدونه استناد به تقلید و احتیاط است باطل است.

این دلیل محکم است و روایات زیادی آن را تقویت می­کنند.(نظر آیت الله احدی موافق این کلام است)

**نظر استاد:** به نظر می­رسد که کلمه باطل باید تبدیل شود به **عدم الاجزاء** یعنی عمل عامی نیاز به امضاء دارد نه اینکه به کلی باطل است. لذا می­گوییم عمل عامی بدونه احتیاط و تقلید مجزی نیست بلکه نیاز به امضاء مجتهد دارد .در نتیجه از این جهت که اذن ندارد مجزی نیست و مجزی نبودن با باطل نبودن فرق دارد.

**تبصره:**

**الف:** اگر کشف شود مطابقت عمل عوام با رأی مجتهد، در این صورت این عمل استناد به دلیل معتبر پیدا کرده است و لذا عمل او مُجزی است. لکن برای اعمال بعدی باید مقلِّد یا محتاط باشد .

اما اگر در زمان عمل، عمل او مطابق با فتوای یکی از مراجع بود و در زمان نظر و رأی( هنگام بررسی درستی یا نادرستی عمل) عمل او مخالف با فتوای مرجع دیگر باشد آقای حکیم می­فرماید ملاک زمان نظر و رأی است (دوم)

**نظر استاد:** ملاک و معیار زمان عمل است زیرا عمل او مستند به فتوای مُعتبر شد. علاوه بر آنکه در تعارض حجتین مخیَّر است و یکی را می­توان اختیار کند.

**ب:** اگر عامی جاهل قاصر باشد و عمل او امضاء شود گناهی ندارد و اگر مقصِّر باشد با وجود اینکه عملش را فقیه امضاء کرده است اما از این جهت که بدونه تقلید و احتیاط زندگی کرده است معصیت کرده و توبه لازم دارد.

1. ۲۹- شیخ انصاری در مکاسب جلد ۳ صفحه ۵۵۳ این کلام را کاملاً بررسی کرده است. [↑](#footnote-ref-1)