بسم الله الرحمن الرحیم.

مقدمه نهم. ظن خاص و ظن مطلق.

ظن يا ظن خاص است و يا ظن مطلق.

ظن خاص عبارت است از هر اماره ظنيه‏اى كه دليل قاطع بر حجيت و اعتبار آن اماره بخصوص قائم شده است از قبيل خبر واحد ثقه، ظاهر الكتاب و... امارات ظنيه خاصه را طرق علميه نيز مى‏گويند، از باب اينكه اين امارات مستند به علم‏اند.

ظن مطلق عبارت است از كليه ظنونى كه دليل انسداد كبير بر حجيت آنان دلالت نموده است و تفاوتی نمی‌کند از چه طريقى اين ظنون حاصل شوند، اين‏گونه از ظنون حجيتشان مخصوص به فرض انسداد باب علم و علمى است؛ يعنى به نظر كسانى كه راه علم و علمى را مسدود مى‏دانند از اين طريق پيش مى‏آيند.

مرحوم مظفر معتقد است كه ما نيازى به‏ بحث از حجيت ظن مطلق نداريم چه‌آنکه ما باب علمى را مفتوح مى‏دانيم و قائل به حجيت ظن خاص از قبيل خبر واحد و مانند آن هستيم و اين راه در اختيار ماست. آرى، كسانى كه قائل به انسداد كبير هستند و خبر واحد را بخصوصه حجت نمى‏دانند بايد اين بحث را عنوان كنند، لکن درعين‏حال به‏طور مختصر در مقدمه دهم به این بحث اشاره‌ای خواهیم داشت.