# جلسه پانزدهم 1/7/1393

گفتیم گرچه در موالات بین طواف و نماز طواف شرط است، اما در برخی روایات از موالات در برخی اوقات نهی شده است، مثل صحیحه علی بن یقطین، ولی بر فرض که مفاد صحیحه علی بن یقطین، نهی از اداء صلاة طواف فریضه بعد از نماز صبح و عصر باشد، با برخی دیگر از صحاح مثل صحیحه رفاعه معارضه می کند: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ طَوَافِهِ فَقَالَ نَعَمْ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص- يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا تَمْنَعُوا النَّاسَ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَتَمْنَعُوهُمْ مِنَ الطَّوَافِ.[[1]](#footnote-1)

و همچنین با صحیحه معاویه بن عمار نیز معارضه می کند: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَن‏ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ ع- فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ هُمَا الْفَرِيضَةُ لَيْسَ يُكْرَهُ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَيِّ السَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ لَا تُؤَخِّرْهُمَا سَاعَةَ تَطُوفُ (وَ تَفْرُغُ فَصَلِّهِمَا).[[2]](#footnote-2)

و همچنین با معتبره اسحاق بن عمار : وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع- إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْغَدَاةِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ.[[3]](#footnote-3)

یعنی عامه از حسنین علیهما السلام چیزی یاد نگرفتند، مگر همین که نماز طواف فریضه خود را بعد از عصر و صبح بجا آورند.

و همچنین با صحیحه محمد بن مسلم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ السَّاعَةَ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّهِمَا قَبْلَ الْمَغْرِبِ.[[4]](#footnote-4)

و همچنین با معتبره ابی بصیر: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّيهِنَّ فِي كُلِّ وَقْتٍ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ وَ صَلَاةُ الْإِحْرَامِ وَ الصَّلَاةُ الَّتِي تَفُوتُ وَ صَلَاةُ الطَّوَافِ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ.[[5]](#footnote-5)

لذا بعد از تساقط و تعارض، به اطلاقات اولیه اذا طفت فصل رجوع می شود، کما این که به اطلاقات اصل وجوب نماز طواف هم می توان تمسک نمود.

محقق خوئی در رابطه با روایات ناهیه از نماز طواف به هنگام طلوع شمس و غروب شمس فرموده: این روایات حمل بر تقیه می شود، چون عامه در این دو زمان نهی از نماز خواندن می کنند، ولی این فرمایش تمام نیست، زیرا روایت گفت عامه از حسنین علیهما السلام جز نماز طواف فریضه در این دو زمان را یاد نگرفته اند و لذا نمی توان صحیحه علی بن یقطین را موافق عامه دانست و آن را حمل بر تقیه نمود.

حتی در صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع آمده که عامه نماز طواف نافله را نیز در این دو زمان می خوانده اند: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ طَوَافِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ لَا فَذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ بَعْضِ آبَائِهِ- أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَأْخُذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع- إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ بِمَكَّةَ فَقَال‏ نَعَمْ وَ لَكِنْ إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يُقْبِلُونَ عَلَى شَيْ‏ءٍ فَاجْتَنِبْهُ فَقُلْتُ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَفْعَلُونَ فَقَالَ لَسْتُمْ مِثْلَهُمْ.[[6]](#footnote-6)

دو روایت صحیحه از محمد بن مسلم نقل شده که به نحوی شبیه صحیحه علی بن یقطین است:

روایت اول: وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ وَقْتُهُمَا إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ وَ أَكْرَهُهُ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ طُلُوعِهَا.[[7]](#footnote-7)

البته این روایت با صحیحه علی بن یقطین تفاوتی دارد، صحیحه علی بن یقطین در مقام نهی از نماز طواف فریضه بعد از عصر و غداة بود و در خصوص طلوع شمس و غروب آن وارد نشده بود و قابل توجیه بر این نیز بود که مقصود نهی از اداء نماز طواف فریضه در این دو زمان در صورتی است که هنوز نماز صبح و عصر را نخوانده، اما این صحیحه در خصوص نماز طواف فریضه به هنگام لحظات نهایی غروب و طلوع آفتاب وارد شده و اخص از بعد العصر و بعد الغداة است که در صحیحه علی بن یقطین آمده بود و لذا این صحیحه دیگر قابل برای توجیه مذکور نیست.

روایت دوم: وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَكَّةَ- بَعْدَ الْغَدَاةِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ يَطُوفُ وَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ احْمِرَارِهَا.[[8]](#footnote-8)

این روایت اگر معارض نمی داشت، قابل التزام بود، شیخ طوسی این دو روایت را بر تقیه حمل کرده، چون موافق عامه است، البته اگر فرمایش ایشان به این معنا باشد که عامه در خصوص این دو زمان فتوا به ترک نماز داده اند، ناصحیح است و چنین فتوایی نداده اند، ولی روایت معتبره می فرماید: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: مَا سَمِعْتَهُ مِنِّي يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِيهِ التَّقِيَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي لَا يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِيَّةَ فِيهِ.[[9]](#footnote-9)

یعنی اگر روح روایتی موافق فتوای عامه باشد، در آن اصالة الجد جاری نمی شود، و این روایت از همین قبیل است و موافق با روح فتاوای عامه است، و لذا در توقیع شریف که صحیحه محمد بن جعفر الاسدی است، ترک نماز به هنگام طلوع و غروب شمس تخطئه شده بود: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَيْهِ فِيمَا وَرَدَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَئِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَمَا أُرْغِمَ أَنْفُ الشَّيْطَانِ بِشَيْ‏ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلِّهَا وَ أَرْغِمْ أَنْفَ الشَّيْطَانِ.[[10]](#footnote-10)

و اگر حمل بر تقیه پذیرفته نشود، بعد از تعارض صحیحه محمد بن مسلم با صحیحه محمد بن جعفر الاسدی، به عام فوق مبنی بر وجوب رعایت موالات رجوع می شود.

#### شک در فوت موالات

#### شک در موالات به نحو شبهه مصداقیه

اگر شک کنیم در فوت موالات، گاهی شبهه مصداقیه است، مثل این که شک کنیم که آیا از طواف نیم ساعت گذشته که موالات فوت شده باشد یا ده دقیقه بیشتر نگذشته است، بنا بر نظر مرحوم امام که موالات را واجب تکلیفی می داند، مشکلی پیش نمی آید، اما بنا بر شرطیت موالات، به نظر ما اگر از «لاتوخرها ساعة اذا طفت فصل» استظهار شود که باید نماز طواف پشت سر طواف باشد عرفا، استصحاب نگذشتن زمان زیادی از طواف، ثابت نمی کند که نمازی که الآن می خواند، تلو طواف واقع شده است، زیرا حالت سابقه که یقین به وقوع نماز تلو الطواف نیست و آن چه حالت سابقه دارد، این است که قبلا نیم ساعت نگذشته بود، استصحاب هم می گوید نیم ساعت نگذشته است، ولی اثبات تلویت نماز بعد از طواف را نمی کند، مثل این که استصحاب صحت تاهلیه، اثبات صحت فعلیه نمی کند، در این جا هم استصحاب می گوید هنوز تمکن از اتیان صلاة طواف تلو الطواف وجود دارد، اما اثبات تحقق فعلی تلویت را نمی کند، شبیه آن چه محقق خوئی در رابطه با شخصی که نماز قضایش را نمی خواند و می گوید استصحاب بقاء حیات می کنم، فرموده که این استصحاب مفید نیست، آن چه طبق قاعده اشتغال لازم است، احراز خواندن نماز قضاء تا آخر عمر است و استصحاب بقاء قدرت بر اتیان نماز اثبات نمی کند که پس شما نماز قضاء خواهی خواند، مگر به نحو اصل مثبت، زیرا این لازمه عقلی مستصحب است.

ان قلت: چرا در ما نحن فیه بعد از نماز استصحاب نشود؟

قلت: زیرا شک در امتثال، مجرای قاعده اشتغال است و باید احراز وصف فعلی تلویت طواف برای نماز طواف شود.

ولی به نظر ما این روایت ظهور در شرطیت موالات فعلیه ندارد و بیش از این ظهور ندارد که نماز طواف باید در زمانی خوانده شود که هنوز موالات فوت نشده است، نه این که وصف موالات شرط واجب باشد، یعنی در زمانی که هنوز تمکن از حفظ موالات باقی باشد و معلوم نیست که توالی فعلی، شرط باشد و این جا استصحاب می گوید هنوز آن زمان فوت نشده است.

و اگر هم در این که شرط واجب چیست، شک شود که آیا توالی فعلی شرط واجب است و یا توالی شانی است به معنای بقاء زمانی که یمکن فیه حفظ الموالاة، اصل برائت می گوید توالی فعلی شرط نیست، زیرا کلفت زائده می رود.

لذا در شبهه مصداقیه می توان به نماز اکتفاء نمود.

ممکن است به کلام ما ایراد گرفته شود که حتی اگر توالی فعلی هم شرط باشد، باز هم استصحاب بقاء توالی شانی می تواند اثبات بقاء فعلی کند، زیرا واسطه خفی است، اما برای ما خفاء واسطه روشن نیست.

1. وسائل الشيعة ج‏13 434 76 باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت و كذا الطواف و استحباب المبادرة بهما بعده و حكم إيقاعهما عند طلوع الشمس و عند غروبها ..... ص : 434 [↑](#footnote-ref-1)
2. وسائل الشيعة ج‏13 301 3 باب وجوب ركعتي الطواف الواجب ..... ص : 300 [↑](#footnote-ref-2)
3. وسائل الشيعة ج‏13 435 76 باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت و كذا الطواف و استحباب المبادرة بهما بعده و حكم إيقاعهما عند طلوع الشمس و عند غروبها ..... ص : 434 [↑](#footnote-ref-3)
4. وسائل الشيعة ج‏13 434 76 باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت و كذا الطواف و استحباب المبادرة بهما بعده و حكم إيقاعهما عند طلوع الشمس و عند غروبها ..... ص : 434 [↑](#footnote-ref-4)
5. وسائل الشيعة ج‏4 241 39 باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات و كذا صلاة الطواف و الكسوف و الإحرام و الأموات ..... ص : 240 [↑](#footnote-ref-5)
6. وسائل الشيعة ج‏13 436 76 باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت و كذا الطواف و استحباب المبادرة بهما بعده و حكم إيقاعهما عند طلوع الشمس و عند غروبها ..... ص : 434

ذیل این روایت می گوید اگر دیدید عامه اقبال بر عملی دارند، شما از آن اجتناب کنید، چون امر مستحبی بوده و نه واجب، یعنی با این که حضرت پذیرفتند که عامه نماز طواف نافله بعد عصر را از حسنین علیهما السلام یاد گرفته اند، اما فرمودند به جهت عدم تشبه به عامه، شما این کار را نکنید.

ان قلت: عامه بسیاری از نوافل و مندوبات را انجام می دهند و این قابل التزام نیست که آن مستحبات را به سبب اقبال عامه ترک کنیم.

قلت: مقصود مندوباتی است که به نحوی شعار آن ها محسوب می شود. [↑](#footnote-ref-6)
7. وسائل الشيعة ج‏13 436 76 باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت و كذا الطواف و استحباب المبادرة بهما بعده و حكم إيقاعهما عند طلوع الشمس و عند غروبها ..... ص : 434 [↑](#footnote-ref-7)
8. وسائل الشيعة ج‏13 436 76 باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت و كذا الطواف و استحباب المبادرة بهما بعده و حكم إيقاعهما عند طلوع الشمس و عند غروبها ..... ص : 434 [↑](#footnote-ref-8)
9. وسائل الشيعة ج‏22 285 3 باب أن المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق ..... ص : 283 [↑](#footnote-ref-9)
10. وسائل الشيعة ج‏4 236 38 باب ابتداء النوافل عند طلوع الشمس و عند غروبها و عند قيامها و بعد الصبح و بعد العصر هل يكره أم لا ..... ص : 234 [↑](#footnote-ref-10)