شروط امر به معروف و نهى از منكر
1:03 PM Saturday, November 28, 2015

باسمه تعالى
طرح مسأله:
در كتب فقهى شيعه غالبا چهار شرط براى امر به معروف و نهى از منكر ذكر شده كه كه



 آن را مشروحا بيان كرده است. در شرايع درباره اين شرط چنا آنين آمده است: (او لا يجب النهى عن المنكر ما لم تكمل شروط أربـ أربعأ: الأول أن يعلمه
منكرا ليأمن الغلط فى الإنكار.)..

فقها در مورد متعلّق علمى كه وجود آن در نهى از منكر شرط است توضيحى نداده اند اند ولى
 شود و همم شامل علم به احكام امر به معروف و شر ايط و مراتب آن. شرط واجب يا شرط وجوب
 شرط واجب يا شرط وجوب بودن آن است. از ظاهر كلمات متاخر ين استر استفاده مى شـر شود كه آنان شرط علم را شرط وجوب مى دانند و در نتيجه تحصيل آن را واجب نمى شم شمارند. ولى ونى
 اين نظر را در ميان اصحاب نپذيرفته اند. از اين استدلال عقلى هم كه در كلام برْ برخى فقهـا از قدما و متاخرين ذكر شده كه:
"(و اعتبرنا العلم، لان الحمل على ما يجوزّ الحامل كونَه قبيـحا، و المنع مها لا يقطع على قبحه، بالقهر قبيح لا يحسن على حال فضلا عن و وجوبه، و لا سبيل الى القطع على الحسن و القبح الا بالعلم) (كافى)
مى توان فهميد كه به نظر آنان شرط علمه شرط وجوب نيست بلكه مانند ساير توانايى هايى اليى
 باشد مانند قدرت بر انجام عمل. شهيد ثانى ره در اين باره فرموده است:
(و ظاهر تعليلهم(ليأمن من الغلط فى التعريف و الإنكار) يرشد إلى ذلى
 عليه- بعد الإحاطةُ بترى المعروف فى الجملةٔ- التعلم ثم الأمر)

## استدلال هاى نظريةٔ شرط واجب:

محقق كركى كه شرط علم را شرط واجب مى داند به اطلاق ادله امر به معروف استدلال كرده

 تعبير ديگر با وجود اطلاق ادله، تحصيل علم از مقدمات مفوّته است كه عقل تحصيل آنها را را لازم مى داند.

جواب اطلاق ادله:
صاحب جواهر استدلال محقق كركى به اطلاق ادله را بر نفى شرط وجوب بودن علم اين گونه پاسخ داده است:
(ابل يمكن دعوى أن المنساق من إطلاق الأمر بالمعروف و النهى عن
المنكر هو ما علمه المكلف من الأحكام من حيث كونه مكلفا بها، لا أنه
يجب أن يتعلم المعروف من المنكر زائدا على ذلك مقدمئ لأمر الغير و
نهيه اللذين يمكن عدم وقوعهما ممن يعلمه من الأشخاص)"(ج (Y//ムV)
بيان سخن ايشان چنين است كه عليرغم اطلاق ادلأ وجوب امر به معروف، مى دانيم كه ما



 كارى با آنها ندارند، بلكه فقط ممكن است احتمالا و اتفاقا با آن مواجه شويم آم ياد ماد بكير يمب! بلكه

 طور مطلق شرط واجب نيست و تحصيل علم به همةٔ احكام شرع به عنوان مقدمه امر به معروف لازم نمى باشد.
 با مراجعه به كتب فققى مى توانيهم آن را بشناسيم و وى را نهى كنيم كـيم در اين صورت تحصيل

علم لازم است؛ زيرا همان علم اجمالى، وجوب امر را بر ما منجز كرده است.



 اين سخن ايشان كه:» مقدمأ لأمر الغير و نهيه اللذين يمكن عدم وقوعهما ممن يعلمه من
 كند؛ در حالى كه بر اساس عقيده ايشان كه ملاكى وجوب امر به معروف علم اجمالى بـلى به معروف مورد ابتلاست اين مورد مشمول ادلأ وجوب امر به معروف خواهد بود.

## Y - استدلال محقق اردبيلى

ايشان به نفع اين نظر يه به صورت قياسى استثنايى چنين استدلال كرده كه اكر علم شرط وجوب باشد نبايد تحصيل علم بر كسى كهـ بر بر اساس شهادتِ دو شاهد - مى داند كه مهن منكرى
 واجب باشد؛ در حالى كه اين تالى باطل است و مسلماً در اين حال تعلّّم بر او واجب است؛ پِ مقدّم هم كه شرط وجوب بودن است باطل خواهد بود:
قيل عليه: هذا ليس شرطا للوجوب بل لجواز الفنل إذ قـد يجب بدونه: مثل ان يعلم بشاهدين، ان هنا مأمورا متروكا و منهيا مغعولا فى الجملهٔ، و ما نعرفهما، فيجب ان يعلمهما حتى لا يفعل غير المجوّز. قل يقال هناك أيضا قد حصل الشرط، إذ قد يكون المراد به العلم فى الجملةٔ، و ان لم

يكف ذلك للفعل، بل يجب له التعيين و التفصيل.(مجمع الفائدهُ و البرهان
فى شرح إرشاد الأذهان، جV، ص: צrه

پاسخ: صاحب جواهر به اين استدلال چنين پاسخ می دها دهد كه اين استدلال خروج از بحث
 به علت اين علم اجمالى اش ملزم بـ به تحصيل علم مى بـ باشد : (قد يقال هناك أيضا قد حصل الشرط، إذ قد يكون المراد به العلم فى الجملئ، و ان لم يكف ذلكى للفعل، بل يجب له التعيين و التفصيل"
مناقشه: سخن ما در اين بحث در اين است كه آيا »علم به حكم؟ شرط وجوب يا خير؟
 جواهر جواب داده است كه مكلف در اين جا علم به موضوع دارد يعنى علم دارد به اين كه

منكرى اتفاق افتاده است پس جهلى وجود ندارد و از موضوع بحث ما خارج است!

 متعلق حكم قادر به نهمى از منكر نيستي انيهم



 مشخص تر ك شده است.
ولى در فرض ديكر ما فقط مى دانيم كه مثلا شخص معينى اجمالا حرامى را انجام دام داده ولى انى بخاطر جهلمان به حكمم نمى دانيم كدام يك از كارهاى او متعلَق حرمت و حر حرام است؛ اينجا ما ما
 كه متعلق حرمت است مى باشيم؛ بحث ما در اين مورد است كه آيا تحصيل علم تفي آلصيلى به

 حالى كه مسلما در اين صورت نهى از منكر واجب است و بايد براى انجا انجام آن تحصيل علم


استدلال ديگَرى كه محقق اردبيلى به نفع نظريه شرط واجب كرده آن است كه اشتراط

 علم واجب نباشد هيج نهى ایى نسبت به اين حرام واقع نخواهد شد و واجب كاملا ترى كـ خواهد شد. اين استدلال به صورت يك قضيه استثنايى چچنين است: ("كلما لزم منه ترك الواجب بتتاً فهو باطل فهـا الراى با باطل).




زايد است)

F
غرض شارع از فريضه امر به معروف هم براى نظريه شرط واجب قابل استدلال است؛ زيرا با

توجه به اين كه مى دانيم شارع مى خواهد تا حد امكان تركى واجب و يا ما منكرى انجام نشود
 امر به معروف به علم آمر با غرض شارع از تكاليف و هدف او از وجوب امر به معروف منافيات دارد.

براى شرط وجوب بودنِ علم به روايت مسعده استدلال شده است. روايت چنين است:











 أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سيُئِلَ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِى جَاءَ عَنِ النَّبِّ صى إِنَّ

 ص:
اين روايت در تهذيب هم با همين سند نقل شده است.

 چچون هارون بن مسلم از او طبق اين مبناى صحيح كه إِثثار نقل اجلاء از كسى موجب اعتا

اوست معتبر مى باشد.
در اين روايت شروط »قوى بودن؟؛ »مُطاع بودن؟؛ »عالم به تشخيص معروف از منكر بودن" و » دلالت فى الجملئ اين روايت بر اين كه بدون اين شرايط امر به معروف واجب نيست دلالتى روشن است.

## وجوه مختلف در تقسير روايت مسعده بن صدقه:

ا- به عقيده صاحب جواهر اين روايت شرط وجوب بودن علم را به صورت مطلق ثابت مى
كند و دليلى روشن بر اين نظريه است كه تحصيل علم بر كسى كه عالم به احكام نيست واجب نمى باشد. دراسات هم اين دلالت را پذيرفته و گفته است:لانصاف آن است است كه دلالت
روايت بر اين معنى قابل مناقشه نيست«.

مناقشيُّ آقاضياء:
محقق عراقى ره مناقشه ای قابل توجه در اين استدلال كرده است. به گفته ايشان وحدت سياق در روايت حكم مى كند كه ميان شرط علم و شرط تاثير كه دو كلمهٔ »قوى مطاع" به
 از آنجا كه در مورد شرط تاثير مى دانيم كه به اتفاق فقهاى شيعه شرط تاثير، شرط وجوب نيست؛ زيرا آنان احتمال عدم تاثير را براى سقوط وجوب كافى نمى دانند و لااقل ظن به عدم تاثير را لازم مى دانند؛ و از آنجا كه در شروط وجوب مانند استطاعت، علم به تحقق شرط لازم است و احتمال عدم تحقق براى سقوط واجب كافى است. پس ناچار ییم شرط تاثير را شرط
 مورد علم همم جارى است و با اين استدلال شرط علم هم نمى تواند شرط وجوب باشد. r r د ت تفسيرى ديگر، روايت مسعده فقط وظيفه و شرايط مسوولان رسمى نهى از منكر و حكم كسانى را كه متوليان رسمى حكومت براى اجراى امر به معروف يعنى »محتسبان" را بيان نموده و تاكيد كرده كه در اين منصب نبايد بدون علم و قدرت كافى نهى از منكر كرد.
 كتاب دراسات آمده است:
لعلّ محطٌ النظر فى الخبر بقرينهٔ ذكر القوى״ المطاع و نقى الو جوب عن الأمّةٔ جميعا هو الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر الواقعين من
المحتسبب بولائهُ الحسبئ، و لا ننكر أنّ المنصوب لأمر الحسبؤ من قبل الولاه يججب أن يكون قويا مطاعا عالما بالمعروف من المنكر. فهذه شرائط لتصالى هذا المنصب الشريف الذى هو من شعب الولايأ، و أمّا ما يـجب

على العامهٔ من الأمر و النْى فى الموارد الجزئيّة فالعلم شرط لوجودهما لا لو جوبهما. هذا.
مناقشه: اين وجه تحديد و تقييدى بدون دليل است؛ زيرا همان بيان خواهد شد 》مطاع" به معناى تاثير گذار بودن و قابليت اطاعت است و اشاره به به حاكمان و ماموران داراى قدرت ندارد.
ץ- بر اساس وجه سوم كه وجه مختار اين نوشتار است شرط عار الم الم بودن آمر به معروف در در اين










 داند در جامعه مورد ابتلاى اوست و با آنها مواجه مى شـ شود. اين عبارت دراسات هم به همين معنى اشاره دارد: و لقائل أن يقول: أوّلا: إنّ مفاد خبر مسعدهُ ليس إلّا ما هو حكم العقل من توقّف العمل و تنجّز التكليف به على القدرهٔ و العلم بالموضوعه، ..و هذا ال ال الِ ينافى وجوب تحصيل القدرهٔ و العلم عليه لما بعد ذلك
در كلام آقا ضياء عراقى ره هم كه صحبت از قدرت فعلى كرده و علم را از شاخه قدرت دانسته
همين معنى برداشت مى شود.

محقق اردبيلى همم همسو با اين وجها، فرموده است: „مقصود از شرط وجو وجوب بودن علم آن
 است كه مطابق اين بيان، شرط وجوب همان شرط واجب است كه مسامحتا به ان شرط وجوب گَفته شده است.
"أو يقال: المراد بشرط الوجوب، شرطه المجامع للفعل: أو انه أراد بشرطيته
للوجوب، شرطيته لتحقق الواجب مسامحئ، لظهور ذلك، و أشار الى أنّه لا يجوز قبل الـن
العلم و التعلم.".

تعبير »شرط مجامع فعل" كه فرموده: »أو يقال: المراد بشرط الوجوب، شرطه المجامع للفعل" اشاره به لزوم وجود علم در مقام عمل است.
با اين تفسير از روايت كه مورد قبول صاحب جواهر هم هست چنان كه خواهيم گفت تنافى ميان آراء فقها هم بر طرف مى شود.
با اين تفسير، مشكل ظهور روايت مسعده در شرط وجوب هم حـو حل مى شوه؛ زيرا اين روايت
 مهممترين آنها علم كافى نسبت به حه حكم وحتى موضوع است و بدون اين شرايط كسى نبايد به اين امر اقدام كند.
اما اين كه آيا كسى كه در آينده مى خوا خـى آهد امر به معروف كند لازم است نسبت به تحصيل شرط اقدام كند يا نه؟ اين روايت در مقام بيان آن نيست. به عبارت ديگَ اين روايت شرايط حين العمل را بيان كرده است نه شرايط قبل العمل و مقدمات عمل را اين استدلال عقلى هم كه در كلام برخى فقها از قدما ذكر شده كه: ("و اعتبرنا العلم، لان الحمل على ما يججوّز الحامل كونَه قبيدا، و المنع مما لا يقطع على قبحه، بالقهر قبيح لا يحسن على حال فضها عن و جوبه، و لا سبيل الى القطع على الحسن و القبح الا بالعلم" (كافى)

روشن مى كند كه به نظر اين فقما هم شرط علم از نوع شروط وجوب مصطلح نمى باشدكه تحصيلشان واجب نيست. شهيد ثانى هم تعليل ليامن الغلط در كلام فقمها را اشاره به شرط حين العمل دانسته و گفته است:
(او ظاهر تعليلهم (ليأمن من الغلط فى التعريف و الإنكار) يرشد إلى ذلى
فإنه كما هو ظاهر لا يستلزم ما ادعوه، لأنا على ذلى الاحتمال نو جب
عليه- بعد الإحاطئ بتر ك المعروف فى الجملئه- التعلم ثم الأمر")

پس روايت مسعده ناظر به حال اقدام به امر به معروف است كه بايد از سوى عالم به احكام صورت گيرد و نظرى به عدم لزوم تحصيل علم ندارد بلكه از ادامه روايت كه مى گويد: „لا با با با لا على الضعيف الذى لايهتدى سبيلا من اى الى اين" مى توان فهميد كه مقصود روايت لزوم


 گذارد و از اين رو، فقط بر كسى كه به جوانب حكم و اين گه چگَونه بايد امر كرد تا تاثير بگذارد واجب است اما بر فرد ضعيف الفكرى كه نمى تواند در مساله مورد امر ونهى حكم صحيح و حق چيست واجب نيست.

 مشهور فقمها تحصيل علم به حكم معروف و منكر را واجب نمى دانند تنها موردى است است كه
 معروف و منكرى باشد كه مورد ابتلاى ما و مردم مرتبط با با ما نيست؛ در اين دو اي صو صورت تحصيل علم واجب نيست اما در غير اين دو مورد تحصيل علم واجب است.

در تكليف به تحصيل علم به معروف و منكر كسى كه شرايط تحصيل علم برايش فراهم تر است تكليف براى او عينى تر است. اين مساله در مور درد همأه واجبات كفايى قابل طرح
 شر ايط مختلف اقرب به تحصيل مقدمات هستند و تحصيل مقدمات برايشان اسهل است



بنابر اين كه علم شرط واجب باشد با وجود عالم قادر به امر به معروف تعلم بر ديگران واج نيست، مكَر اين كه بدانيم كه آن فرد در مر موعدى كه نهـ باي بايد انجام شود به اين كار قيام
 تحقق آن از سوى عالم قادر داشته باشيم بلكه عدم اطمينان به تر تر از از سوى عالم كافى است براى عدم وجوب تعلم.
يكى از مسائلى كه تفاوت دو نظريه وجوب عينى و كفايى در آنجا بروز مى كند مند همين مساله

 با علم به عدم قيام من به الكفايه.

محقق اردبيلى:
ثم ان الظاهر أيضا عدم وجوب التعلم أيضا، مع وجود من يعلم، و قدرته على الأمر و النهى، مثل من لا يعلم، أو أشد قدرهء منه. نعم: لو لم الم يكن عالم قادر كاف- مع وجود الجاهل كذلى منغردا أو منضما، و علم تحقق تر ك المأمور و فعل المنكر مجملا، و علم وجو ب الأمر و النهّى على

الاجممال على الكل - يجب عليه التعلم على التفصيل لتحصيل الغرض، و
هو نادر.

New Section 2 Page 10

