عنوان:

**حکمت جعل استحباب مؤکد برای نماز جماعت**

|  |
| --- |
| شناسنامه مطلب |
| کد مطلب | e-w-74 |
| موضوع |  |
| رده | علمی/سایر علوم/تحقیق و مطالب علمی/یادداشت/دروس حوزوی/سؤال و تمرین |
| برچسب | نماز جماعت، استحباب، دلیل ارشادی، تمرین منطق، قیاس، «مِن» جارّه، معانی حروف جر |
| توضیحات | 1. محتوای این فایل، پاسخ به [تمرین 233](https://eitaa.com/karbordeelm/954) از تمارین [کانال کاربرد علوم حوزوی](https://eitaa.com/karbordeelm) در پیام‌رسان ایتا است.2. در توليد اين فايل از نرم‌افزار جامع الاحاديث متعلق به مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسلامی استفاده شده است. |

عن أبي عبد الله ع قال: إنما جعلت الجماعة و الاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي و من يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع و لو لا ذلك لم يمكن أحدا أن يشهد على أحد بالصلاح لأن من لم يصل في جماعة فلا صلاة له بين المسلمين لأن رسول الله ص قال لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين إلا من علة.[[1]](#footnote-1)

1. معنای«مِن» در ممن لا یصلی و ممن یضیع؟

2. چند قیاس در خبر وجود دارد؟

3. آیا از خبر حرمت ترک جماعت برداشت می شود؟

 \* \* \* \*

**جواب سؤال اول:**

همان معنای دوازدهم از معانی من در مغنی اللبیب و اقوالی که در آن وجود دارد . عین عبارت مغنی این است:

«الثانى عشر: الفصل، و هى الداخلة على ثانى المتضادين‏ نحو (و الله يعلم المفسد من المصلح) (حتى يميز الخبيث من الطيب) قاله ابن مالك، و فيه نظر؛ لأن الفصل مستفاد من العامل، فإن مازو ميز بمعنى فصل، و العلم صفة توجب التمييز، و الظاهر أن من فى الآيتين للابتداء، أو بمعنى عن.»

 \* \* \*

**جواب سؤال دوم:**

به نظر ما دو دلیل بر اثبات امر به نماز جماعت اقامه شده که اولی همان « لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي و من يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع» می‌باشد و دومی از لولا شروع می‌شود که مشتمل بر نه قیاس است.

اما قیاس اولی:

صغری: ایجاب الجماعة (بمعنی انشاء الشارع لوجوبها الشرعی) معلول لغرض تحصیل معرفة المصلی من غیره و الحافظ من المضیع.

کبری: کل معلول لغرض تحصیل معرفة المصلی من غیره و الحافظ من المضیع واجب(=بمعنی ینبغی ان یحصّل و لا ینبغی ان یهمل)

نتیجه: ایجاب الجماعة واجب.

اما قیاس های دلیل دوم:

قیاس دوم:

صغری: اذا لم توجَب الجماعة لم تکن صلاةُ جماعةٍ.(قضیه شرطیه متصله موجبه معدولة الطرفین)

کبری: اذا لم تکن صلاة جماعة لم تمکن الشهادة علی احد بالصلاح.

نتیجه: اذا لم توجب الجماعة لم تمکن الشهادة علی احد بالصلاح.

 \* \*

از این جا وارد اثبات کبری می شویم که در کلام حضرت به آن پرداخته شده است به خلاف صغری که به وضوحش حواله شده و قیاسی برایش آورده نشده است.

قیاس سوم:

صغری: کل من لم یصل جماعة لا صلاة له

کبری: کل من لا صلاة له غیر صالح..

نتیجه: کل من لم یصل جماعة غیر صالح.

 \* \*

برای اثبات صغرای همین قیاس گفته می‌شود:

قیاس چهارم:

صغری: لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين إلا من علة قول رسول الله(ص).

کبری: قول رسول الله (ص) صدق.

نتیجه: کل من لم یصل جماعة لا صلاة له

 \* \*

قیاس پنجم:

صغری: کل من لم یصل جماعة غیر صالح

کبری: کل غیر صالح لا تجوز الشهادة علیه بالصلاح.

 \* \*

قیاس ششم:

صغری: کل الناس لا یصلون جماعة(فرضی)

کبری: کل من لم یصل جماعة غیر صالح

نتیجه: کل الناس غیر صالحین.

قیاس هفتم:

صغری: کل الناس غیر صالحین

کبری: کل غیر صالح لا تجوز الشهادة علیه بالصلاح

نتیجه: کل الناس لا تجوز الشهادة علیهم بالصلاح.

حالا این نتیجه را به نتیجه قیاس دوم ضمیمه می کنیم:

قیاس هشتم:

صغری: اذا لم توجب الجماعة لم تمکن الشهادة علی احد بالصلاح.

کبری: اذا کان کل الناس لا تجوز الشهادة علیهم بالصلاح کان الشارع ساخطا یزیل ما یسخطه

نتیجه: اذا لم توجب الجماعة کان الشارع ساخطا یزیل ما یسخطه(تالی تحویل می شود به: کان ما یسخطه زائلا)

قیاس نهم:

صغری: عدم ایجاب الجماعة یسخط الشارع

کبری: ما یسخط الشارع کان زائلا

نتیجه: عدم ایجاب الجماعة کان زائلا

 \* \* \*

**جواب سؤال سوم:**

از ذیل خبر نمی‌توان ایجاب جماعت را برای غیر صاحب عذر استفاده کرد زیرا اسلوب عبارت در لسان اهل بیت : در ارشاد به غیر حکم مولوی الزامی کثیر الاستعمال است اما از مجموع خبر، منع آن فرد از ترک جماعت که منجر به اختلال نظام فرهنگی مسلمین شود قابل برداشت است و فقها فرموده اند که ترک جماعت از روی بی اعتنایی جایز نیست و الله العالم.

1. . وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 293 [↑](#footnote-ref-1)