## **به نام خدا**

## **مسأله اول**: «یجب علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته أن یکون مجتهداً او مقلداً او محتاطاً»[[1]](#footnote-1)

بر هر مکلفی واجب است (به وجوب تخییری) یا مجتهد باشد یا مقلد باشد و یا احتیاط گر باشد.

### مطلب اول؛ حالات مکلف شرعی

اولین تکلیف شرعی مکلف بعد از فراغ از مقدمات مفروضه؛ مانند اثبات دین و اعتقاد به شریعت، وجوب اجتهاد یا تقلید و یا احتیاط است. چنانچه این مفروضات مسلم نباشد، اثبات مفروضات، مقدم بر این مسأله است؛ مانند وجوب معرفة الله.

### موضوع وجوب تخییری

موضوع وجوب تخییری در این مقام، مکلفی است که خدا، دین و شریعت را پذیرفته است و بعد از فراغ از این مقدمات، اکنون مورد خطاب وجوب تخییری واقع شده است که مجتهد یا مقلد و یا محتاط باشد.

#### فقه عقلی

باید توجه داشت که حرکت اولیه بشر با فقه عقلی شکل می‌گیرد و مخاطب آن انسان عاقل است و عقل ابتدا حکم به وجوب فحص و به‌تبع آن حکم به لزوم متابعت می‌کند و این وجوب نمی‌تواند شرعی باشد، بلکه عقلی است.

### مطلب دوم؛ ملاک تخییر بین اجتهاد، تقلید و احتیاط

تخییر بین اجتهاد، تقلید و احتیاط در فرض امکان و رجحان است به این معنا که در صورتی مکلف مخیّر بین اجتهاد، تقلید و احتیاط است که هر سه حالت برای وی ممکن باشد. به خلاف زمانی که اساساً احتیاط در مسأله‌ای ممکن نباشد و یا اینکه ممکن بوده ولی قطع به عدم مطلوبیت آن داشته باشد؛ در این فرض احتیاط از دایره تخییر خارج است.

این دو قید –امکان و مطلوبیت- در اجتهاد و تقلید نیز جریان دارد و آنگاه‌ که اجتهاد ممکن نباشد یا ممکن بوده ولی قطع به عدم مطلوبیت آن داشته باشیم، از دایره تخییر خارج می‌گردد، همان‌طور که اگر تقلید ممکن نباشد یا اینکه ممکن بوده ولی قطع به عدم مطلوبیت آن داشته باشیم، از اطراف تخییر خارج است.

#### دلیل خروج بعض اطراف

دلیل خروج بعض اطراف واجب تخییری در این مجال، لزوم امکان و مطلوبیت اطراف واجب تخییری است؛ مانند آنکه اجتهاد برای شخصی ممکن نباشد و یا اینکه ممکن باشد ولی با مصلحت اهم دیگری در تزاحم باشد و قطع به عدم مطلوبیت آن داشته باشیم، در این صورت اجتهاد از اطراف تخییر خارج می‌شود.

آنچه در عروه آمده است یک‌ حالت از حالات هفت‌گانه است که با لحاظ حالت طبیعی آن جمیع اطراف، ممکن و مطلوب هستند، اما با لحاظ احتمالات دیگر در مجموع می‌توان هفت صورت را در ارتباط با مکلف تصور کرد.

**صور هفت‌گانه**

1. اجتهاد یا تقلید یا احتیاط

2. اجتهاد یا تقلید

3. تقلید یا احتیاط

4. اجتهاد یا احتیاط

5. تنها اجتهاد

6. تنها تقلید

7. تنها احتیاط

### مطلب سوم؛ وجوب استغراقی تخییر

ممکن است شخص مکلف در بخشی از فقه مجتهد و در بخش دیگر محتاط یا مقلد باشد، از این جهت وجوب تخییر، به تمام مسائل به نحو استغراق انحلال خواهد داشت به نحوی که در هر مسأله‌ای حالات هفت‌گانه متصور ‌باشد.

### مطلب چهارم؛ لزوم فعلیت اطراف تخییر

اجتهاد گاه به معنای قوه استنباط و گاه به معنای فعلیت استنباط لحاظ شده است و ظاهر در این مقام همان لحاظ دوم –فعلیت استنباط- است؛ زیرا قوه، مادامی ‌که به فعل منجر نشود، مطلوبیت ندارد و همین لزوم فعلیت در تقلید و احتیاط نیز جاری است.

1. - العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج 1 - ص 11 [↑](#footnote-ref-1)