بسم‌الله الرحمن الرحیم

فهرست مطالب:

[حد محارب 1](#_Toc427751641)

[اسلام خائفین 1](#_Toc427751642)

[فروع دیگر در این فرض 1](#_Toc427751643)

[انواع محاربه 2](#_Toc427751644)

[مراد از ارض 2](#_Toc427751645)

[مصداقیت قطاع الطریق 2](#_Toc427751646)

[اتخاذ مبنا 3](#_Toc427751647)

[محاربه در غیر حالت دفاعی 3](#_Toc427751648)

# حد محارب

# اسلام خائفین

گفته شد یکی از شروط تحقق محاربه ایجاد خوف است، اما سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که آیا افرادی که می‌ترسند لازم است مسلمان باشند؟

به نظر می‌رسد که در این زمینه فرقی وجود نداشته باشد، بنابراین اطلاق وجود دارد و لازم نیست حتماً خائفین مسلمان باشد. اما در قبال کافر غیر ذمی بر اساس عناوین ثانویه احترامی ندارند، اما طبق عناوین ثانویه ممکن است حرمت پیدا کنند و همانند کافر ذمی با او معامله شود.

# فروع دیگر در این فرض

توجه به این نکته اساسی است که تنها درصورتی‌که این تشهیر در جامعه مسلمین صورت بگیرد شامل حکم محاربه خواهد شد، اما در فرضی که در محیط کفر و جامعه غیر اسلامی محقق شود، ظاهر امر این است که دیگر این عنوان بر آن صادق نیست. اما همین‌که در حکومت اسلامی باشد و این قلمرو صادق باشد، هرچند حکومت نیز مشروعیت نداشته باشد، این عنوان صادق خواهد بود، چه مقابله با حکومت و چه مقابله با مسلمانان باشد.

## انواع محاربه

محاربه بر دو نوع است؛ گاهی مقابله مستقیم است و گاهی غیرمستقیم. و محاربه به براندازی مستقیم اختصاص ندارد. و این ناامنی باید طبق آیه شریفه به نحوی منتسب به خداوند و رسول او (ص) باشد، لازمه‌اش این است که مسلمان باشند یا اهل ذمه‌ای در پناه اسلام باشند. در روایات تعبیر به شهری از شهرهای مسلمین است، لذا بعید نیست گفته شد که اگر دریکی از بلاد غربی مسلمانی در پی این تشهیر ترسید، حکم محاربه او را دربر نگیرد.

### مراد از ارض

طبق آنچه گذشت ما قائل به موضوعیت مفسد فی‌الارض شدیم، سؤالی که در اینجا وجود دارد، این است که آیا مراد از ارض، سرزمین مسلمین است؟

که در جواب باید گفت؛ بله، انصراف آیه به این سمت است که مراد سرزمین مسلمین است. و ممکن است بگوییم آیه‌ای از جایی که مسلمین ساکن نیستند انصراف دارد. ممکن است ازلحاظ لفظی انصراف درجایی قرار گیرد که افراد بی‌گناه باشند، اما غلظت موجود در آیه و ذکر شدن لفظ رسول، همه، احتمال اول را تقویت می‌کند.

#### مصداقیت قطاع الطریق

**«مسألة 2: لا یثبت الحکم للطلیع: و هو المراقب للقوافل و نحوها؛ لیخبر رفقاءه من قطَّاع الطریق، و لا للردء و هو المعین لضبط الأموال، و لا لمن شهر سیفه أو جهّز سلاحه لإخافة المحارب و لدفع فساده أو لدفع من یقصده بسوء و نحو ذلک ممّا هو قطع الفساد لا الإفساد، و لا للصغیر و المجنون، و لا للملاعب»[[1]](#footnote-1)**

یکی از مصادیق واضح محاربین قطاع الطریق است، راهزنانی که در نقطه‌ای مخفی می‌شوند و دراین‌بین افرادی داشتند که دست به اقدام مسلحانه نمی‌زدند تنها جاسوس و عیون آن‌ها بودند که به‌محض نزدیکی قافله به آن‌ها خبر می‌دادند و مقدمات محاربه را فراهم می‌نمودند.

#### اتخاذ مبنا

آنچه در روایت بدان تصریح‌شده که عبارت است از تشهیر سلاح در اینجا وجود ندارد و شارع حکم خود را به نقطه اصلی کار یعنی کسی که این‌ها را به خدمت گماشته اختصاص داده است، لذا برای مانند عیون حکم حارب وجود ندارد هرچند تعزیر خواهند شد.

البته بنا بر نظریه موضوعیت مفسد فی‌الارض بعید نیست حکم این افراد را نیز دربر گیرد، اما فتوای به آن امر دشواری است.

#### محاربه در غیر حالت دفاعی

بحث دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که حالات گفته‌شده برای غیر از مواردی است که فرد برای دفاع از خود دست به تشهیر سلاح بزند، لذا موارد دفاع مشروع مشمول حکم آیه نیست. همان‌طور که برای تحقق این مفهوم باید از روی جد تشهیر سلاح انجام داده باشد و موارد هذل را در برنمی‌گیرد.

1. **- تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحدود؛ ص: 645.** [↑](#footnote-ref-1)