**دلائل حجیَّت شیاع مفید علم:**

**مقدمه:** بیان شده که شیاع مفید ظن: **و هو إخبار جماعة به يغلب على الظن صدقهم**  به حد تواتر نمی­رسد. اما مستفیض[[1]](#footnote-1) است به گونه ای که به درستی خبر و صدق آن ظن موَّثق و اطمینان حاصل می­شود.

اما شیاع مفید علم خبر مسلَّمی است که برای شنونده علم می­آورد به گونه ای که قابل تکذیب نباشد .

صاحب ریاض ، صاحب جواهر ، شیخ انصاری ، میرزای شیرازی و بسیاری از بزرگان معاصر قائل به حجیَّت شیاع مفید علم هستند.

در رساله نجاهُ العباد که از صاحب جواهر است و تعلیقاتی بر آن زده شده است از جمله یکی از تعلیقه آن برای شیخ انصاری و یک تعلیقه برای میرزای شیرازی است که در بحث روئیت هلال ماه رمضان این کلام را بیان کرده اند. اما خود جواهر هم در ج ۱۶ ص ۳۵۳ این مطلب نیز بیان شده است.

**اما دلائل حجیَّت شیاع مفید علم:**

**دلیل اول:** ( مفید علم عادی بودن شیاع )

شیاعِ مفیدِ علم حجَّت است زیرا شیاع سبب می­شود که علم عادی برای ما حاصل شود و به خاطر اینکه سبب فراهم شدن علم عادی است حجَّت است. لأنه مما یوجب علم العادی فیکون حجهً من هذه الجهه...

**نظر استاد:**

به نظر ما این دلیل اصلا دالّ بر حجَّت شیاع نیست بلکه دلیل بر حجیَّت علم است و حجَّت علم هم دلیل نمی­خواهد زیرا حجیَّت علم ذاتی است و نمی­توان حجیَّت علم را اثبات یا نفی کرد . مثلا من علم پیدا کردم که این مایع خمر است نیازی نیست که شارع بگوید جعلت هذه العلم حجهً یا اینکه بگوید لیس هذا العلم عندی بحجّه

**دلیل دوم:** ( تواتر )

شیاع مفید علم همان تواتر است مثلا یک نفر یا دو نفر هلال ماه رمضان را می­بینند و برای دیگران نقل می­کنند و غالب مردم بر روئیت این دو نفر مهر تأیید می­زنند و در آن جامعه منکری نیست که روئیت آنها را انکار کند لذا شیاع از آن جهت که مفید تواتر است حجَّت است.

**اشکال استاد:**

به نظر ما این نیز دلیل نیست زیرا حجیَّت تواتر از دیدگاه فقها بحث ندارد هرگز اثبات حجیَّت تواتر ملازمه با حجیَّت شیاع ندارد زیرا شیاع خبری است که در میان مردم پخش شده و چه بسا مصدر خبر را نمی­شناسند اما تواتر در جای است که مصدر خبر و نقل معیَّن است ( مثلا به زراره نسبت می­دهند ) لذا هیچ وقت ملازمه با حجیَّت شیاع ندارد.

**دلیل سوم:** ( روایات )

عبد الحمید ازدی می­گوید: به اما صادق ع عرض کردم:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْأَزْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَكُونُ‏ فِي‏ الْجَبَلِ‏ فِي الْقَرْيَةِ فِيهَا خَمْسُمِائَةٍ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَصُمْ لِصِيَامِهِمْ وَ أَفْطِرْ لِفِطْرِهِمْ[[2]](#footnote-2).

**تقریب استدلال:** اما علیه السلام افطار و صیام همه مردم را مفید علم می­داند. و شیاع به وحدت إجتماعی در یک مسئله و به یک خبری که به صورت همگانی نقل شود گفته می­شود. لذا اتفاق یک جمع معنی اش این است که افطار در این جمع یا روزه در این جمع مسلَّم است و باید مردم این جامع تابع جمع باشند و شخصی عمل نکنند.

**اشکال استاد:**

به نظر ما این حدیت مثبت حجیَّت شیاع نیست بلکه مثبت حجیَّت علم و تواتر است زیرا صیام و افطار معلَّق بر روئیت است و فقهای عظام می­گویند مراد از روئیت ،روئیت شایعه است یعنی بطور همگانی نقل می­شود که ماه دیده شد. روئیت شایعه همان علم و تواتر است نه شیاعی که مصدر آن معلوم نیست و اما علیه السلام می­فرماید فصم لصیامهم و افطر لفطرهم یعنی روئیت این جمع ملاک صیام و افطار است و باید به کلام آنها اعتماد کرد.

**خلاصه اینکه عدالت مراجع تقلید به سه صورت ثابت می­شود**.

**الف:** (علم وجدانی) این علم به یکی از چهار صورت پیدا می­شود.

**حُسن ظاهر** ، **اخبار جماعتی** ، **إختبار و آزمایش** ، **شیاع مفید علم**

پس آنچه حجّت است علم است نه شیاع . علم حجّت است حال از هر راهی که می­خواهد بدست آید لذا باید گفت علم نه شیاع مفید علم.

**ب:** ( بیّنه )یعنی شهادت عدلین

**ج:** حُسن ظاهر ( علما او ظنا ) هر چند مفید علم نباشد.

1. ۱-كل خبر يحصل العلم بمخبره استدلالا، و هو أدون رتبة من المتواتر. [↑](#footnote-ref-1)
2. ۲- وسائل الشيعة / ج‏10 / 293 / 12 - باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع و بالرؤية في بلد آخر قريب ..... ص : 292 [↑](#footnote-ref-2)