### اقسام حکم عقلی

همان‌طور که وجوب شرعی به نفسی، غیری و طریقی تقسیم می‌شود، وجوب عقلی نیز قابل‌تقسیم به اقسام شش‌گانه است.

#### وجوب احرازی

وجوب تخییری (یجب علی کل مکلف ...) بالذات حکم عقلی است و زمانی که عقل احتمال و یا علم اجمالی به وجود تکالیفی بدهد، همین اندازه در وجوب تخییری بودن یکی از احوال سه‌گانه(اجتهاد، تقلید و احتیاط) کافی است.

گاهی عقل تفصیلاً قطع به حکمی پیدا می‌کند که حکم عقل در این مجال وجوب اطاعت است؛ لکن گاهی عقل احتمال حکم و یا علم اجمالی دارد که در این مجال عقل دو حکم دارد: 1- وجوب اطاعت 2- وجوب حصول امتثال به ‌نحوی ‌که تکلیف از عهده خارج شود(وجوب احرازی).

حکم عقلی مذکور در مسأله اول عروه نیز حکم احرازی می‌باشد و احراز این امتثال با وجوب تخییری قسم پنجم از اقسام شش‌گانه حکم عقلی است که ذکر شد.

#### تذکر

باید توجه داشت وجوب احرازی در این مجال، مجرای قاعده ملازمه نیست و چنانچه شخصی فعل تعبدی را بدون رجوع به هیچ‌ کدام از اطراف سه‌گانه عمل کند و اتفاقاً مصادف با واقع شود، امتثال حکم کرده است، اگرچه ممکن است مستحق ملامت باشد.

#### تصرفات شارع

چون این حکم بیان کیفیت امتثال حکم است شارع می‌تواند در آن به نحو تعیین و یا ترجیح، تصرف نماید و در واقع این تصرفات یا در ملاکات است و یا شارع در تزاحم احوال یکی را ترجیح می‌دهد.

این حکم عقلی معلق بر عدم دخالت شرع است و دخالت شرع یا به نحو تعیین است و یا به نحو ترجیح احد احوال و این حکم عقلی محض نبوده و منوط به عدم تصرف شارع است.

و زمانی که شارع به نحو تعیین و یا تخییر در این حکم تصرف کرده باشد در این فرض علاوه بر حکم عقل یک حکم متمم شرعی نیز وجود دارد.

#### مقسم واحد اجتهاد و تقلید

اجتهاد و تقلید مقسم واحد دارند که در مقابل احتیاط است؛ چرا که عقل می‌گوید یا نسبت به واقع حصول علم (یا ظن معتبر) داشته باش که توسط اجتهاد و تقلید حاصل می‌گردد و یا در احراز حصول امتثال، به احتیاط عمل کرده و جامع را انجام بده؛ لذا احراز به دو قسم احراز علمی و احراز عملی تقسیم می گردد که احراز علمی نیز خود به دو قسم اجتهاد و تقلید منقسم می‌گردد وهر کدام از این دو نیز می‌توانند به قطع و ظن تقسیم شوند.