عنوان:

اصطلاح مستحب توصلی

|  |  |
| --- | --- |
| شناسنامه مطلب | |
| کد مطلب | e-o-55 |
| موضوع | اصول/اوامر |
| موضوع مرتبط | کلام/تکلیف |
| رده | علمی/فقه و اصول/اصول/تحقیقی پژوهشی/الموجز/تبیین |
| برچسب | استحقاق، تفضل، مستحب توصلی، ثواب، عقاب، عبادت، نماز جماعت، نکاح |
| توضیحات |  |

اصطلاح توصلی ممکن است کمی غلط‌انداز باشد چون تصور ما از مستحب این است که مستحب به‌کاری می گویند که درصورت انجام پاداش دارد و درصورت انجام ندادن عقاب ندارد. با این دید اصطلاح توصلی ممکن نیست معنا پیدا کند ولی ما می‌بینیم این اصطلاح در تعابیر بزرگان هست. مثلاً مقام معظم رهبری نظرشان در مورد نماز جماعت، این عنوان جماعت، معتقدند که از عناوین مستحبه توصلی است. در توضیح می‌گوییم که استحباب یعنی کاری که نزد شاعر مستحسن است است و او را می پسندد و دارای مصلحتی است که به حد الزام نمی رسد. اگر با این دید نگاه بکنید الان معلوم می‌شود که جماعت عبادت نیست و مستحب توصلی است یعنی چه. یعنی این که خداوند متعال نماز را با این حالت با جماعت دوست دارد لکن بالاستحقاق پاداش به نمازگذار نمی‌دهد اگر قصد قربت نکرده باشد اما با قصد قربت بالاستحقاق پاداش می دهد. (معنای استحقاق را دوستان می‌توانند در سایت پایگاه نمو نگاه بکنند که [استحقاق و تفضل](http://dl.nomov.ir/elmi/kalam/e-k-2.mp3) چه معنایی دارند از اصطلاحات علم کلام) اما اگر قصد قربت نداشت و این کار را انجام داد خداوند متعال ممکن است بالتفضل به او پاداش بدهد اما مستحق پاداش نخواهد بود. در مورد نکاح هم همین مسأله گفته شده که خوب است دوستان خودشان تطبیق بدهند.