### مقدمه

به کتاب امر به معروف و نهی از منکر می­توان نگاه استقلالی داشت، ما با نگاه دیگری آن را در چارچوب فقه تربیتی قرار دادیم و در جدول کلان «فقه التربیه» قرار گرفت.

ما سه قاعده­ (ارشاد جاهل؛ هدایت و تربیت؛ و قاعده امر به معروف و نهی از منکر) را منظومه و مکمل یکدیگر قرار دادیم. چند قاعده دیگر نیز داریم که بعداً به این منظومه اضافه خواهیم نمود.

امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف برای گروه خاص نیست بلکه چهار تکلیف برای چهار گروه از مخاطبان است:

خطاب به عموم مکلفین است؛

خطاب به علماء؛

خطاب به حاکمان؛

خطاب به اولیاء، خانواده و پدر و مادر.

همه این گروه­­ها تکلیف امر به معروف و نهی از منکر دارند، حداقل چهار خطاب وجود دارد.

در ادله امر به معروف و نهی از منکر استقصائی انجام شد که ثمرات فراوانی داشت، به آنچه از ادله عقلی، آیات قرآن، روایات و سیره که درمجموع شاید شصت مورد بود مراجعه شود. در جلسات قبل شرایط آمر و ناهی قبلاً بیان شد. موضوع بحث شرایط مأمور و منهی بود.

### شرایط مأمور و منهی:

شرایط عامه تکلیف، قبلاً بیان شد؛

#### 2. تنجز تکلیف؛

بیان این شرط این است که امر متوجه کسی می­شود که تکلیف برای او منجر نیست، اگر امر متوجه غیر مکلف (انسان معذور) شود، آیا امر به معروف و نهی از منکر لازم است؟ صوری دارد که هرکدام نیاز به فحص جداگانه دارد:

2.1. عناوین ثانویه

2.2. جاهل قاصر به حکم

2.3 جاهل مقصر به حکم

2.4. اختلاف و اجتهاد ناهی و منهی

اگر بین آمر و ناهی از طرفی و منهی و مأمور از طرف دیگر، اختلاف دیدگاه وجود داشته باشد (اجتهادا یا تقلیدا) آیا وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ثابت است یا نه؟ مثلاً اگر در دیدگاه فرد منهی شطرنج حلال باشد اما در دیدگاه ناهی حرام باشد، وظیفه چیست؟ برای بررسی حکم این صورت لازم است نگاه مجدد به آیه شریفه بیندازیم و مفهوم کلمه معروف و منکر را بررسی کنیم.

### بررسی ادله:

«وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(آل عمران/104)

در معنای واژه­های معروف و منکر و نیز تفسیر معروف و منکر چند احتمال وجود دارد؟

احتمالات در معانی معروف و منکر

1 ـ معروف و منکر آن است که ملاک معروفیت و منکریت داشته باشد؛ و لو مانع ثانوی یا جهل باشد. در این اصطلاح؛ آیا باید به کسی که أکل میته للاضطرار می‌نماید، باید امر به معروف و نهی از منکر نمود؟

بررسی:

هیچ فقیهی به این معنی و اصطلاح ملتزم نشده است لذا امر به معروف و نهی از منکر نسبت به جاهل قاصر و مضطر واجب نیست. اگر کسی قائل باشد، ذات برخی از افعال معروف و منکر هست، از قبیل مشروب مسکر، خروج از دایره بحث را از باب انصراف می­تواند درست نمود.

2 ـ معروف و منکر آن است که ملاکش به‌حسب عناوین اولیه و ثانویه تام است و لو از غیر مکلف صادر شود؛ این اصطلاح نسبت به غیر مکلف شمول دارد. فعل و کار غیر بالغ و مجنون مصداق معروف و منکر قرار می­گیرد.

بررسی:

این احتمال خیلی بعید است و قائل ندارد زیرا واژه معروف و منکر شامل غیر مکلف نمی­شود؛ و یا اینکه حداقل از غیر مکلف منصرف است، انصراف در این مورد قطعی است. پس شمول اصطلاح دوم نیز نفی می­شود یا نفیاً لفظیاً، یا از باب انصراف و یا از باب حکومت و اینکه ادله دیگر مانع شمول این مورد می­شود.

استثنائات احتمال دوم:

الف ـ موضوعات مهم از قبیل حفظ جان انسان؛

ب ـ مواردی که فرد تکلیف تربیتی در موضوعات که اگر اقدام ننماید، پیامدهای تربیتی منفی دارد و کودکان و نوجوانان بر همان رویه بار می­آیند؛

ج ـ از موضوعاتی باشد که شارع اهمیت خاصی به آن قائل باشد، به تعبیر دیگر «مما لایرضی الشارع بترکه» باشد.

ادامه احتمالات

3 ـ در مرحله تنجیز؛ احتمال سوم این است که اقتضای معروف و منکر تام است، اعم از این است که فرد عالم باشد یا جاهل، مجتهد باشد یا مقلد؛ فرد به دلیل جهل در موضوع یا حکم یا اختلاف رأی، معذور باشد.

بررسی:

این احتمال و شمول بعید است یعنی با اینکه فرد معذور است ولی درعین‌حال خطاب امر به معروف و نهی از منکر شامل این فرد می­شود. لفظ شمول دارد برحسب ادله دیگر ازجمله همان ادله معذوریت، انصراف دارد. البته قوت این انصراف به قوت انصراف در دو صورت قبلی نیست.

هر سه نوع شمول الفاظ معروف و منکر نفی شد، بنابراین ادله امر به معروف و نهی از منکر در جایی است فرد مکلف (عالم یا جاهل) غیر معذور باشد را شامل می­شود اما شامل معذور نمی­شود.

4 ـ در باب اجتهاد و تقلید دو نظر متفاوت وجود دارد (اعم از اینکه طرفین مجتهد باشند یا مقلد)، مثال شطرنج قابل‌فهم است، به اینکه یک نفر آن را حلال می­داند و دیگری آن را حرام می­داند؛

در این صورت چند احتمال مطرح است:

4.1. اجتهاد یا تقلید فرد باطل باشد (مثلاً از غیر اعلم تقلید کرده و یا از کسی تقلید کرده است که آسان‌گیر باشد، البته اشتباهی که با توجه قابل تنبه باشد)، در این مورد ارشاد جاهل واجب است و خطاب امر به معروف و نهی از منکر از مانحن‌فیه منصرف نیست بلکه شمول دارد.

4.2. حالت دیگر این است که اجتهاد یا تقلید فرد صحیح است، در این حالت، انصراف روشن است.

در حالتی که فرد خود را مجتهد می­داند اما مجتهد دیگر توان تغییر دیدگاه مجتهد اولی دارد و یا اینکه فتوای مجتهد از فتاوای شاذ باشد، این دو حالت را در جلسه بعد توضیح می­دهیم.