**مسئله بیست و نهم: كما يجب التقليد في الواجبات و المحرمات يجب في المستحبات و المكروهات و المباحات‌ بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديات‌.**

تقلید چنانکه در واجبات و محرمات واجب است در مکروهات ، مستحبات ، مباحات نیز واجب است.

در توضیح این مسئله باید بگوییم التزام به احکام به دو صورت است.

گاهی التزام قلبی است.

گاهی التزام عملی است.

در هر دو صورت باید مُستند به حجَّت شرعیه باشد.

اما التزام قلبی این است که اگرکسی معتقد است به وجوب شیء یا حرمت یا استحباب یا کراهت یا اباحه شیء باید اعتقاد او مستند به حجت باشد چون اگر معتقد به وجوب یا حرمت باشد و لکن در واقع آن شیء واجب مستحب باشد یا آن شیء حرام یا مباح باشد التزام قلبی او تشریع است و حرام لذا در تمام احکام الزامی و غیر الزامی واجب است خودش یا مجتهد یا مقلِّد و یا محتاط باشد چون احتمال عقاب در ترک استناد به حجّت می­دهد لذا عقلا تقلید بر او واجب است.

اما التزام عملی آن هم باید مستند به حجَّت باشد. لذا احکام از نظر الزام و غیر الزام به دو بخش تقسیم می­شود.

**الف:** ‌احکام الزامی یا فعلش واجب است و یا فعلش حرام و ترک آن واجب است. اگر کسی احتمال دهد که فلان عمل مستحبی عند الله واجب است یا فلان عمل مکروه عند الله حرام است باید تحصیل مانع از عقاب کند یعنی عمل خود را مستند به دلیل شرعی کند تا از احتمال عقاب حفظ شود لذا یا باید مجتهد باشد یا باید مقلِّد باشد یا باید احتیاط کند.

**ب:** احکام غیر الزامی مثل استحباب و کراهت و اباحه این احکام دو صورت دارند.

**صورت اول:** عمل به این احکام غیر الزامی با اضافه به شارع انجام می­شود. یعنی به عنوان اینکه شارع این عمل را برمن مستحب کرد انجام می­دهم در این صورت باید مستند به حجه شرعیه باشد برای اینکه انتصاب به مولی حکیم پیدا کرده است و نفس این انتساب دلیل شرعی می­خواهد.

**صورت دوم:** احکام غیر الزامیه ای که مستند و منتصب به شارع نیست مثل اموری که در میان عرف از باب نیاز عمل می­شود نظیر رفت و آمد های هر روزه بین مردم که نه واجب است نه مستحب است یا جلوس و انس هر روزه بین مردم . یا نشستن زن های کوچه دم در خانه هم و هکذا .. در این مورد تقلید لازم نیست.

**سوال:** بر این مسئل چه ثمره ای مترتب است چرا مسئله را اینگونه تقسیم کردید؟

**جواب:** آثار زیادی مترتب است از جمله.

**الف:** ادعیه ای که در کُتب معتبر و غیر معتبر نقل شده است آیا می­توانیم حمل بر استحباب قراعت کنیم یا خیر؟ مثلا بگویم یستحب قراعت دعاء یستشیر ؟ خیر چون حتی حکم به استحباب هم باید مستند به حجت شرعی باشد آن حجت شرعی یا حدیث است یا فتوی است و الا تشریع است و حرام مگر اینکه آن دعا را رجاءً بخواند

**ب:** اوراد و اذکاری که تعداد دارند آیا می­توانیم تعداد آن اوراد را کم و زیاد کنیم ؟ مثلا در نماز شب به جای سیصد مرتبه العفو کمتر یا بیشتر کنیم؟ اگر به عنوان استحباب عمل می­کنید حق ندارید کم زیاد کنید زیرا عمل مستحبی باشد مستند به حجت باشد مگر اینکه نمی­خواهید بیش از سیصد را اضافه به شارع دهید و لکن کمتر از این اشکال دارد.

**ج:** نماز های که امروزه بین مردم شایع شده است مثلا ما نماز حضرت معصومه نداریم و لکن اینن نماز بین مردم رایج شده است و... در حالی که این نماز ها نداریم بله برخی امام ها نماز دارند حتی امام زمان هم نماز ندارد در حالی که مردم مستحب می­خوانند.