بسم‌الله الرحمن الرحیم

فهرست مطالب:

[حد محارب 2](#_Toc427751993)

[مستندات حکم مرتد 2](#_Toc427751994)

[روایات طایفه اول 2](#_Toc427751995)

[روایت اول 2](#_Toc427751996)

[روایت دوم 3](#_Toc427751997)

[روایات طایفه دوم 3](#_Toc427751998)

[روایت اول 3](#_Toc427751999)

[بررسی روایت 4](#_Toc427752000)

[روایت دوم 4](#_Toc427752001)

[روایت سوم 5](#_Toc427752002)

[روایات طایفه سوم 5](#_Toc427752003)

[روایت اول 5](#_Toc427752004)

[روایت دوم 6](#_Toc427752005)

[روایت سوم 6](#_Toc427752006)

[روایت چهارم 6](#_Toc427752007)

[حکم مرتد فطری 7](#_Toc427752008)

[مراد از عدم پذیرش توبه 7](#_Toc427752009)

# حد محارب

# مستندات حکم مرتد

روایاتی که در قبال مرتد وجود دارد، به چند دسته تقسیم می‌شود. در ظاهر امر شاید این روایات به صورتی متعارض با یکدیگر نشان داده شود. روایات در اینجا حداقل به سه طایفه تقسیم می‌شوند؛ روایاتی که به نحوی مطلق گفته‌اند مرتد باید کشته شود و بدون اینکه توبه کند یا از او پذیرفته شود، مورد حد قرار می‌گیرد، در این روایات ملی و فطری فرقی نمی‌کند فرد به‌محض ارتداد کشته می‌شود.

طایفه دوم روایات دقیقاً در نقطه مقابل به سر می‌برد و قائل است که به نحو مطلق چه ملی و چه فطری مورد استتابه قرار می‌گیرد، اگر توبه کرد پذیرفته می‌شود و الا کشته خواهد شد. طایفه سوم نیز روایاتی است که بین فطری و ملی تفصیل قائل است.

# روایات طایفه اول

این روایات در ابواب حد مرتد، باب اول، حدیث اول، صفحه 544 وسائل جلد هیجده ذکرشده است.

# روایت اول

روایت اول معتبر و رجال آن همگی از صحاح و موثق هستند؛

**«وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ وَ قَالَ مَنِ اطَّلَعَ عَلَی مُؤْمِنٍ فِی مَنْزِلِهِ فَعَینَاهُ مُبَاحَتَانِ لِلْمُؤْمِنِ فِی تِلْک الْحَالِ وَ مَنْ دَمَرَ 1 عَلَی مُؤْمِنٍ فِی مَنْزِلِهِ بِغَیرِإِذْنِه فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِلْمُؤْمِنِ فِی تِلْک الْحَالِ وَ مَنْ جَحَدَ نَبِیاً مُرْسَلًا نُبُوَّتَهُ وَ کذَّبَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ» [[1]](#footnote-1)**

به اطلاق می‌فرماید، کسی که پیامبری را تکفیر کند خون او مباح است.

# روایت دوم

روایت دوم باز سند معتبری دارد؛

**«الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ کفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ یقْسَمُ مَالُهُ عَلَی وُلْدِهِ.»[[2]](#footnote-2)**

در اینجا نیز اطلاق وجود دارد.

## روایات طایفه دوم

## روایت اول

سند این روایت نیز سند معتبری است.

**«عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ غَیرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُرْتَدِّ یسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِیبَتْ فَإِنْ تَابَتْ وَ رَجَعَتْ وَ إِلَّا خُلِّدَتْ فِی السِّجْنِ وَ ضُیقَ عَلَیهَا فِی حبس‌ها.» [[3]](#footnote-3)**

## بررسی روایت

در این روایت اسم راوی آخر آورده نشده است، اما چون دارد از بسیاری از اصحاب نقل‌شده است، اطمینان است که بین آن‌ها حداقل یکی از روات مشهور و معتبر وجود داشته باشد.

## روایت دوم

ظاهراً سند روایت معتبر باشد؛

**«مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِی بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَیرِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ یسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ قِیلَ لِجَمِیلٍ فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ یسْتَتَابُ قِیلَ فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَمْ أَسْمَعْ فِی هَذَا شَیئاً وَ لَکنَّهُ عِنْدِی بِمَنْزِلَةِ الزَّانِی الَّذِی یقَامُ عَلَیهِ الْحَدُّ مَرَّتَینِ ثُمَّ یقْتَلُ بَعْدَ ذَلِک:" وَ قَالَ رَوَی أَصْحَابُنَا": أَنَّ الزَّانِی یقْتَلُ فِی الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ.» [[4]](#footnote-4)**

این هم به اطلاقش دلالت بر این می‌کند که مرتد چه ملی باشد چه فطری، توبه بر او عرضه می‌شود و اگر قبول نکرد کشته می‌شود.

## روایت سوم

این روایت ظاهراً معتبر نیست، اما سندی نیز مرحوم صدوق به سکونی دارد که آن معتبر است.

**«سَهْلُ بْنُ زِیادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِک عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمُرْتَدُّ تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ وَ لَا تُؤْکلُ ذَبِیحَتُهُ وَ یسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَیامٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ یوْمَ الرَّابِعِ.»[[5]](#footnote-5)**

این هم به‌طور مطلق است، کسی که از اسلام برگردد، می‌گوید تا سه روز به او مهلت می‌دهند و توبه‌اش را می‌پذیرند، اگر توبه نکرد آن‌وقت می‌کشند.

### روایات طایفه سوم

### روایت اول

**«یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یقُولُ کلُّ مُسْلِمٍ بَینَ مُسْلِمَینِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً ص نُبُوَّتَهُ وَ کذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِکلِّ مَنْ سَمِعَ ذَلِک مِنْهُ وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ یوْمَ ارْتَدَّ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ یقْسَمُ مَالُهُ عَلَی وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ [بَعْدُ] عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زوج‌ها وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یقْتُلَهُ وَ لَا یسْتَتِیبَهُ.»[[6]](#footnote-6)**

این روایت به‌صراحت می‌گوید در قبال مرتد فطری توبه قبول نمی‌شود.

### روایت دوم

ظاهراً سند روایت معتبر است؛

**«مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکرٍ عَنِ الْفُضَیلِ بْنِ یسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ تَنَصَّرَ فَأُتِی بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَی عَلَیهِ فَقَبَضَ عَلَی شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ طَئُوا یا عِبَادَ اللَّهِ فَوُطِئَ حَتَّی مَاتَ.»[[7]](#footnote-7)**

### روایت سوم

این روایت از سند معتبری برخوردار است؛

**«مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنِ الْعَمْرَکی بْنِ عَلِی النَّیسَابُورِی عَنْ عَلِی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ قَالَ یقْتَلُ وَ لَا یسْتَتَابُ قُلْتُ فَنَصْرَانِی أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ یسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ.»[[8]](#footnote-8)**

### روایت چهارم

این روایت به سند مرحوم شیخ بوده و معتبر است؛

**«الْحُسَینُ بْنُ سَعِیدٍ قَالَ قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع رَجُلٌ وُلِدَ عَلَی الْإِسْلَامِ ثُمَّ کفَرَ وَ أَشْرَک وَ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ هَلْ یسْتَتَابُ أَوْ یقْتَلُ وَ لَا یسْتَتَابُ فَکتَبَ ع یقْتَلُ.» [[9]](#footnote-9)**

این مجموعه‌ای از تفاصیل در این حکم بود و ظاهراً این از اختصاصات شیعه است که بین فطری و ملی فرق قائل است و الا در میان عامه حکم واحد است. راه جمع بین این روایات نیز اسهل و از طریق اطلاق و تقیید خواهد بود.

#### حکم مرتد فطری

در قبال مرتد فطری چنین حکمی مطرح‌شده است که؛

بلافاصله پس از اثبات ارتداد او، همسرش از او جدا خواهد شد و مانند میت اموالش تقسیم می‌شود و توبه او پذیرفته‌نشده و به قتل می‌رسد. البته این احکام مترتب بر دیگری نیستند بلکه در عرض یکدیگر قرار دارند. لذا این احکام متوقف بر قتل نیست، به خاطر اینکه در اینجا به فاء این موارد را به هم مترتب نکرده است. لازمه این مطلب این است که اگر او پس از ثبوت حکم نیز فرار کرد، همسرش از او طلاق داده‌شده و سایر احکام جاری می‌شود.

#### مراد از عدم پذیرش توبه

نکته دیگری که در اینجا وجود دارد، این است که عدم پذیرش توبه از او در قبال تخفیف مجازات یا رفع آن است، اما طبق نظری توبه او در قبال امر اخروی موردقبول است. و طبق نظری دیگر توبه او به هیچ نحو مقبول نخواهد بود.

1. **- من لا یحضره الفقیه؛ ج 4، ص: 104.** [↑](#footnote-ref-1)
2. **- تهذیب الأحکام؛ ج 8، ص: 91.** [↑](#footnote-ref-2)
3. **- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 7، ص: 256.** [↑](#footnote-ref-3)
4. **- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 7، ص: 256.** [↑](#footnote-ref-4)
5. **- تهذیب الأحکام؛ ج 10، ص: 138.** [↑](#footnote-ref-5)
6. **- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 7، ص: 258.** [↑](#footnote-ref-6)
7. **- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 7، ص: 256.** [↑](#footnote-ref-7)
8. **- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 7، ص: 257.** [↑](#footnote-ref-8)
9. **- تهذیب الأحکام؛ ج 10، ص: 139.** [↑](#footnote-ref-9)