بسم‌الله الرحمن الرحیم

فهرست مطالب:

[حد محارب 1](#_Toc427655349)

[مرور بحث گذشته 1](#_Toc427655350)

[کلام صاحب جواهر در این مقام 1](#_Toc427655351)

[عدم تحقق خوف باوجود قصد 2](#_Toc427655352)

[مقومات اخافه 2](#_Toc427655353)

[نظریه امام در این فرض 2](#_Toc427655354)

[تعزیر در این مقام 3](#_Toc427655355)

[اختیارات حکومت در این باب 3](#_Toc427655356)

# حد محارب

# مرور بحث گذشته

در بحث سابق به این موضوع پرداخته شد که در قبال معنای سلاح سه قول وجود دارد، البته این اقوال بر اساس مبنایی که در موضوعیت آیه شریفه اتخاذ می‌شود، متفاوت خواهد بود.

## کلام صاحب جواهر در این مقام

در قبال معنای سلاح اختلاف‌نظرهایی وجود داشت که صاحب جواهر در این زمینه می‌گویند؛

**«نعم لو کان المدار علی مطلق مسمی الإفساد اتجه ذلک، لکن قد عرفت اتفاق الفتاوی علی اعتبار المحاربة علی الوجه المزبور، و النصوص و إن لم یکن فی‌ها ما یقتضی حصر المفسد فی ذلک صریحاً إلا أنه بمعونة الاتفاق المزبور مع الانسیاق و ملاحظة بعض المفاهیم فی‌ها یتجه ما ذکره الأصحاب من جعل المدار علی صدق المحاربة علی الوجه الذی ذکرناه.»[[1]](#footnote-1)**

در آخر ایشان می‌فرمایند هرچند برخی معنای سلاح را تعمیم دادند، اما کلمات فقها در این باب مضطرب است. اما در قبال اینکه تشهیر سلاح موجب خوف نشود، مفهوم صدق پیدا نمی‌کند، بنابراین به خاطر تناسب موضوع و محمول این حکم به دست می‌آید. لذا سه عنصر در تحقق معنای محارب دخیل است؛ تشهیر سلاح، شأنیت اخافه در قبال عمل صورت گرفته و قصد.

## عدم تحقق خوف باوجود قصد

سابقاً بیان شد که شرطیت قصد یک امر عقلایی است. نکته دیگری که حائز اهمیت است این بوده که اگر فرد به‌قصد اخافه کاری را انجام دهد ولی عموم مردم از آن نترسند، باز معنای محارب محقق نخواهد شد. و قاعده درع نیز در اینجا این حکم را تأیید می‌کند که حد جاری نخواهد شد.

## مقومات اخافه

برای تحقق اخافه لازم است سه امر محقق شود؛ عمل وحشتناک که همان تجرید سلاح است. وجود قصد اخافه و تحقق خوف از جانب معمول افراد.

## نظریه امام در این فرض

در این قبال در متن تحریر آمده است؛

**«المحارب هو کلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس و إرادة الإفساد فی الأرض فی برٍّ کان أو فی بحر، فی مصر أو غیره، لیلًا أو نهاراً، و لا یشترط کونه من أهل الریبة مع تحقّق ما ذکر، و یستوی فیه الذکر و الأنثیٰ، و فی ثبوته للمجرّد سلاحه بالقصد المزبور مع کونه ضعیفاً لا یتحقّق من إخافته خوف لأحد إشکال، بل منع. نعم، لو کان ضعیفاً لکن لا بحدّ لا یتحقّق الخوف من إخافته، بل یتحقّق فی بعض الأحیان و الأشخاص، فالظاهر کونه داخلًا فیه»[[2]](#footnote-2)**

در تحقق خوف، خوف اغلبیت مردم یا بعضی از آنان کفایت می‌کند.

### تعزیر در این مقام

در اینجا لازم است این نکته مورد تذکر قرار گیرد که بحث در حد محارب بوده و اعمالی که افراد ممکن است در جهت تخریب یا ضربه زدن به‌نظام اجتماعی وارد کنند، مورد تعزیر قرار خواهند گرفت که این امری ورای موردبحث در اینجاست. حال نوع آن به ید حاکم خواهد بود که گاهی ممکن است در قالب زندان و یا اقدامات دیگری صورت بپذیرد.

### اختیارات حکومت در این باب

اما جایی که می‌خواهد فراتر از تعزیر باشد، باید عنوان محارب صدق پیدا کند. البته در این زمینه برای حکومت اختیارات وسیعی وجود دارد که حتی به خاطر عناوین ثانوی می‌تواند عفو کند، همه این موارد بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه که نظریه صحیحی است موردقبول خواهد بود.

1. **- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 41، ص: 571.** [↑](#footnote-ref-1)
2. **- تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحدود؛ ص: 637.** [↑](#footnote-ref-2)