عنوان:

توارد شرطین مقدم و مؤخر بر مشروط واحد

|  |  |
| --- | --- |
| شناسنامه مطلب | |
| کد مطلب | e-n-30 |
| موضوع | نحو/احکام جملات |
| موضوع مرتبط | نحو/اعراب فعل مضارع؛ فقه/صلاة مسافر |
| رده | علمی/ادبیات عرب/نحو/تحقیقی پژوهشی/مغنی الاریب/مثال و تطبیق |
| برچسب | شرط, جزاء، جزم، جمله جواب، سفر، خوف، موضوع، حکم |
| توضیحات | متن، از صوت حجة الاسلام آقای قراری پیاده شده است.  یادآوری می‌شود که محتوای فایل صرفاً جنبه آموزشی دارد. |

در مواردی که شرطِ به‌حسب معنا، در لفظ مؤخر است از مشروط مانند «فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ[[1]](#footnote-1)» و یا «بقیّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ[[2]](#footnote-2)» (حال اِن یا إذا زیاد کاری نداریم) در اینجا دو قول وجود دارد که و آدرس‌هایی هست که می‌شود روی آن پژوهش انجام داد. به‌عنوان نمونه عبارت‌اند از: معنی اللبیب، ج2، ص 545، الثانی عشر و یا همان مغنی ج2، ص 622 إذا دَارَ الامر بین کَون المحذوف اولا، یک عنوانی است و آخرش که یک الثانی می‌آورد، آنجا همین بحث وجود دارد. خب، ابن هشام یک اشاره‌هایی کرده است و آدرس داده است به‌جاهای دیگر مغنی که این بحث‌ها آنجا وجود دارد.

خلاصه، ما اینجا دو نظر داریم:

1- از جهت ترکیب نحوی ما معتقد باشیم به اینکه ( إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) شرط است و جوابش محذوف است به قرینه آن مقدم که عبارت باشد از ( فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ ). یعنی این‌طور بوده ( فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ ) که نیازی نبوده به ( فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ ) دوم، پس حذف شده، چون قرینه نیز داشتیم.

2- قول دیگر نیز هست می‌گوید نه، از جهت نحوی هم (مثل همین جهت برداشت معنوی) ما جزاء را محذوف نمی‌گیریم، بلکه همین ماقبل را جزا می‌گیریم. پس جزاء ( إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ )، ( فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ ) است که قبلش ذکر شده.

ازاینجا خواستم این معنا را برداشت بکنم که وجود همین قول که حساسیتی نسبت به این‌ها وجود ندارد، این دو قول خیلی حساسیتی بینشان [ وجود ندارد ]. ابن هشام نیز اصرار ندارد که حتماً یکی را انتخاب کند و راحت از کنارش رد می‌شود، این به خاطر این است که قائلین به قول اول هم که می‌گویند یک‌چیزی محذوف است، - نکته حساس - این‌ها نمی‌گویند ما یک ( فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ ) داریم مطلق، و یک ( فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ ) داریم مقید به ( إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ )، این پیام را از آیه نمی‌فهمند. نکته اساسی.

یعنی هر دو گروه معتقدند که پیام آیه چیست؟ یک ( فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ ) مقید است. و لذا حساسیتی ایجاد نشده است که این قول اول را انتخاب کنیم یا قول دوم را. درحالی‌که اگر قول را ساده از کنارش رد شویم، همان‌طور که در السنه طلاب هم رایج که ما جزاء شرطمان به قرینه ماقبل حذف شده، این شبهه به وجود می‌آید که ما دو ( فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ ) داریم.

الآن در بحث فعلی ما «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا[[3]](#footnote-3)»، آیا آنجا ما یک ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا ) داریم که تمام الموضوعش به‌حسب ظاهر لفظ سفر است؟ و یک ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا ) داریم که تمام الموضوعش به‌حسب ظاهر لفظ خوف است؟ این نیست بلکه ما یک وجوب قصر داریم با دو شرط به‌حسب ظاهر آیه. یک وجوب قصر داریم که درونش دو شرط وجود دارد که باید باشد، یکی سفر و دیگری خوف.

پس ظاهرش این می‌شود که در خوف بدون سفر و سفر بدون خوف نماز کامل است. خوف همراه با سفر می‌شود تمام الموضوع برای وجوب قصر.

1. - سوره بقره، آیه 94 [↑](#footnote-ref-1)
2. - سوره هود، آیه 86 [↑](#footnote-ref-2)
3. - سوره نساء، آیه 101 [↑](#footnote-ref-3)