## انواع حکم

حکم به شرعی، عقلی، فطری و عقلائی تقسیم می‌شود. قبل از تعیین نوع حکم در مسأله مورد نظر (یجب علی کل مکلف ...)، مختصراً به تعریف انواع حکم می‌پردازیم:

1. حکم شرعی: حکمی که از منبع شرع ناشی شده است.

2. حکم عقلی: حکمی که ناشی از ملاکات عقلیه است.

3. حکم فطری: حکمی که طبع و عملکرد انسان آن را اقتضاء می‌کند و اصطلاح حکم در این تقسیم مجاز است؛ زیرا اساساً در اینجا حکمی وجود ندارد و صرفاً طبع انسان اقتضاء فعلی را دارد.

4. حکم عقلائی: حکمی که بر اساس فلسفه عقلائی وضع و جعل‌ شده است.

### اقسام حکم شرعی

و در تقسیمی دیگر مقسم حکم شرعی است که به نفسی، غیری و طریقی تقسیم می‌شود:

**1. نفسی**: ما وضع لأجل نفسه

**2. غیری**: ما وضع لأجل غیره

**3. طریقی**: حکمی که برای تنجیز و تعذیر حکم دیگر وضع‌شده است. مانند وجوب عمل به قول ثقه که طریقی است و جعل ‌شده تا مکلف را به ‌واقع برساند و چنانچه به ‌واقع نرساند، معذر باشد.

به‌ عبارت ‌دیگر گاه حکم تعلق می‌گیرد بما انه واجد للمصلحة ذاتاً که خود متعلق، دارای مصلحت ذاتی و مصداق مصلحت است (واجب نفسی) و گاه حکم تعلق می‌گیرد نه از آن‌ جهت که ذاتاً با قطع ‌نظر از اغیار مصلحت دارد(واجب غیری).

### اقسام واجب غیری

**1. مقدمه وجودی** : واجب غیری که مقدمه وجودی دیگری است و قبل از آن واجب، باید محقق باشد تا واجب دیگر هم محقق شود.

2. **مقدمه وجوبی**: واجب غیری که وجوب واجب دیگری مشروط به تحقق آن است؛ مانند استطاعت برای حج

**3. مقدمه علمیه:** واجب غیری که مقدمه تحصیل علم به تحقق واجب دیگری است؛ مانند شستن اطراف وجه در وضو برای اطمینان از انجام اصل تکلیف.