**ز:** آیت الله تبریزی[[1]](#footnote-1) رادع هفتمی نقل کرد که این رادع را دیگران ندارند.

**ایشان می­فرماید:**‌ چگونه انسان غیر بالغ می­تواند منسب فتوا را به عهده بگیرد در حالی که غیر بالغ وزر و وبالی ندارد و اوزار أعمال دیگران را به دوش نمی­کشد لذا اگر انسان غیر بالغی زن یا مردی را به گناه اندازد هرگز گناه آن مرد و زن به نام آن بچه نوشته نمی­شود

در حالی که سیره متشرعه بر این است که باید کسی منصب إفتاء را بگیرد که گناه کسانی که به فتوای او عمل کرده اند را بتواند بدوش بکشد. چنانکه برخی از روایات شهادت می­دهد بر اینکه إفتای نادرست وزر و وبال برای فتوا دهنده آن دارد.

مانند: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَاعِداً فِي حَلْقَةِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَ رَبِيعَةَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَهُ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ أَ هُوَ فِي عُنُقِكَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَبِيعَةُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً فَأَعَادَ الْمَسْأَلَةَ فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ أَ هُوَ فِي عُنُقِكَ فَسَكَتَ رَبِيعَةُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ فِي‏ عُنُقِهِ‏ قَالَ أَ وَ لَمْ يَقُلْ كُلُّ مُفْتٍ ضَامِنٌ.[[2]](#footnote-2)

**دلیل:** درحالی که صبیّ ضامن أعمال خود هم نیست چه رسد به أعمال سایر مردم و کسانی که از او تقلید می­کنند.

**اشکال استاد:** به نظر ما بر این استدلال سه اشکال وارد است.

**اولاً** این روایت با ظاهر آیه مخالفت دارد زیرا آیه می­فرماید: لا تزروا وازرهً وزر اُخری در حالی که روایت به عقیده آیت الله تبریزی دلالت بر تحمل وزر دیگری دارد

**ثانیاً** این عبارت هو فی عُنقه به قرینه و **کل مفتیٍ ضامن** به معنی تحمل وِزر نیست بلکه به معنی این است که عُهده دارد وضائف ظاهریه عوام جامعه مجتهد مُفتی است یعنی امام می­خواهد بفرماید جناب أعرابی درست آمده ای باید از مجتهد مُفتی وظائف عملیّه خودت را بپرسی و برگردن مجتهد است که مسائل شرعیه عوام مردم را حل کند.

**ثالثاً** فقیه از روی قواعد اجتهادی استنباط می­کند و این قواعد متکّی به روایات ، اجماع ، عقل و سیره عقلاء می­باشد. اگر در واقع خطا بود معذِّر است زیرا این قواعد مورد امضاء ‌اهل بیت علیهم السلام است. ( به هر حال فقیه یا در صغری فقیه اشتباه می­کند یا در طریق استنباط اشتباه می­کند اما مستند او قواعد است لذا معذور است)

**رابعاً** مراد از إفتاء ‌بغیر علم تخصُصاً مجتهد را خارج کرد مثلا در اکرم العلماء جاهل تخصصا خارج است شاهد هم این است که در این روایت ربیعه مجتهد نبود و لذا امام اگر می­فرماید کل مفتی ضامن برای این است که به مردم می­خواهد ابلاغ کند که دنبال هر کسی نروید بلکه دنبال مجتهدی باشید که اجتهاد او ثابت باشد و این ربیعه حق نداشت حلقه درست کند

**شاهد۱:** این است که به محمد مسلم می­گوید اجلس بین الناس و فتوا بده یعنی امام می­خواهد بفرماید ما باید اجازه دهیم شما از چه کسی اجازه گرفته ای ؟

**شاهد۲:** مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ‏ أَفْتَى‏ النَّاسَ‏ بِغَيْرِ عِلْمٍ‏ وَ لَا هُدًى لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ[[3]](#footnote-3).

1. ۱-تنقیح مبانی عُروه – اجتهاد و تقلید [↑](#footnote-ref-1)
2. ۲- تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏6 / 223 / 87 - باب من إليه الحكم و أقسام القضاة و المفتين ..... ص : 217 [↑](#footnote-ref-2)
3. ۳- الكافي (ط - الإسلامية) / ج‏1 / 42 / باب النهي عن القول بغير علم ..... ص : 42 [↑](#footnote-ref-3)