امام خمینی ( قدس سره ) :

1. اگر کلام از زبان شخص خاصی اثر دارد و نه دیگران امر به معروف و نهی از منکر نسبت به آن شخص واجب عینی است .
2. اگر با اشاره ؛ خلافکار دست از خلاف بر می دارد ، برخورد شدید و بیش از این ، که توهین به او باشد جایز نیست .
3. اگر نهی ما از حجم گناه می کاهد و گناه را ریشه کن نمی کند ، باز هم واجب است .
4. در امر به معروف و نهی از منکر لازم نیست که صد در صد به نتیجه برسیم ، حتی اگر یک در صد اثر داشت واجب است .
5. اگر به خاطر نهی ما دست از گناه بزرگ برمی دارد ولی گناه کوچک انجام می دهد باز هم واجب است .
6. اگر نهی مکرر موثر است تکرار واجب است.
7. اگر امر و نهی دسته جمعی موثر است به صورت دسته جمعی واجب است .
8. اگر سکوت ما سبب جرأت بیشتر گناهکاران می شود سکوت حرام است .
9. اگر امر و نهی ما در خلافکار اثری ندارد ولی در دیگران موثر است امر و نهی واجب است .