بسم الله الرحمن الرحیم.

مقدمه دهم. دلیل انسداد.

مقدمه: کمااینکه در مقدمه ششم به عرض رسید اصل ظن بماهو ظن، از جانب شرع مورد قبول و حجت نمی‌باشد.

در اینکه ظنونی از تحت حکم کلی حرمت عمل به ظن خارج گردیده‌اند بحثی وجود ندارد. لکن اختلاف در این است که آیا همه ظنون(الا ما خرج بالدلیل) از تحت این حکم خارج شده‌اند، یا فقط ظنون خاصه‌ای که به خصوصه دارای دلیل معتبرند، خارج گردیده‌اند.

دیدگاه بیشتر مجتهدان شیعه، بلکه اکثریت قریب به اتفاق آنان قائلند به اینکه ظن مطلق از شمول آن اصل اولیه خارج نشده و آنچه خارج شده ظنونی خاص است.

لکن در مقابل برخی از بزرگان، مانند مرحوم میرزای قمی به خروج مطلق ظنون از شمول اصل اولیه و به حجیت تمامی ظنون(الا ماخرج بالدلیل) عقیده دارند.

ادله قائلین به حجیت مطلق ظن، "دلیل انسداد".

میرزای قمی ادله حجیت مطلق ظن را چنین مطرح می‌نماید.

این دلیل دارای پنج مقدمه است که با فرض صحت تمامی مقدمات، نتیجه(که حجیت مطلق ظنون باشد) به اثبات خواهد رسید.

مقدمه1- شریعت مقدسه دارای قوانین و تکالیفی است که برای همه مسلمانان و در همه اعصار است که در میان آنها تکالیف الزامیه فراوان است(که در صورت عدم اتیان به آنها انسان معاقب خواهد بود).

مقدمه2- راه رسیدن به این تکالیف در اعصار مختلف، متفاوت بوده است. در بعضی اعصار راه علم و علمی برای مکلفین باز بوده و در بعض از اعصار مانند عصر ما منسد است.

توضیح ذلک: ما علم اجمالی داریم به وجود تکالیف در میان آیات و روایات(علم اجمالی کبیر).

با بررسی آیات و روایات برای ما معلوم می‌گردد که معظم تکالیف در روایات ذکر گردیده و دیگر نیازی به سایر ادله نخواهد بود(علم اجمالی صغیر).

نسبت به روایات راه علم و علمی(برای کشف از تکالیف) منسد است؛ چه‌آنکه معظم این روایات خبر واحد است که بسیاری از آنها از نظر سند و دلالت و وجود معارض، مخدوش است.

مقدمه3-با توجه به علم اجمالی به وجود تکالیف در میان روایات و عدم دسترسی به آنها(علماً و علمیاً) ناچاراً باید یکی از این چهار راه را(به نحو مانعةالخلو) انتخاب نماییم:

1.یا از شخص انفتاحی تقلید نماییم.

این راه باطل است زیرا انسدادی انفتاحی را مخطئ میداند.

2.در هر مسئله ای احتیاط کنیم.

این راه ممکن نیست چون مستلزم عسر و حرج و اختلال نظام است.

3.در هر مسئله‌ای اصل جاری کنیم.

با وجود علم اجمالی اصل برائت و استصحاب جاری نخواهد بود. چه‌آنکه يقينا در برخى موارد مخالفت عمليه قطعيه با علم اجمالى لازم مى‏آيد و مخالفت قطعيه حرام است.

4.در هر مسئله‌ای بر طبق ظن عمل نماییم.

مقدمه4-با توجه به بطلان سه راه قبل، طریق چهارم یعنی عمل به مطلق ظن متعین می‌گردد.

نکته: بعد از عمل به مطلق ظن و کشف از معظم تکالیف علم اجمالی ما منحل گردیده و نسبت به وجود تکالیف دیگر، شک بدوی خواهیم داشت و شک بدوی، مجرای اصل برائت است.