عنوان:

شاهدی بر اختصاص قاعده فراغ به شک در وجود

|  |  |
| --- | --- |
| شناسنامه مطلب | |
| کد مطلب | e-o-139 |
| موضوع | اصول/ قاعده فراغ |
| موضوع مرتبط | - |
| رده | علمی/فقه و اصول/اصول/کمک‌آموزشی/فرائد الاصول |
| برچسب | قاعده فراغ، شک در نماز |
| توضیحات | در تولید این فایل از نرم‌افزار کتابخانه اصول فقه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی استفاده شده است. |

«إذ لو كان الهوي للسجود كافيا عند الشك في الركوع‏ ... الخ[[1]](#footnote-1)»

احیانا شبهه می شود که هویّ الی السجود بعد از ورود به جزء بعد از محل مشکوک است زیرا قیام بعد رکوع بخلاف هوی خود از اجزای نماز است و آن‌گاه جواب داده می شود که مراد از اجزا ارکان است و این با جریان اتفاقی قاعده در حالت قیام برای شاک در سجده منافات دارد چرا که قیام هنگام قرائت رکن نیست بلکه با اتفاق بر جریان قاعده در حال سجده اول برای شاک در رکوع هم منافات داشته باشد چرا که سجده اول رکن نیست مگر اینکه گفته شود جزئی از رکن است و به هر حال جواب درست این است که چون بر مبنای شیخ فراغ فقط در شک در وجود جاری می شود پس شک کننده در وجود رکوع در حال هوی ، در قیام بعد از رکوع هم شک خواهد داشت بخلاف شک کننده در صحت رکوع و با این بیان خبر اسماعیل بن جابر خود شاهد اختصاص فراغ به شک در وجود است.

1. . فرائد الأصول، ج‏3، ص: 332 [↑](#footnote-ref-1)