بسم‌الله الرحمن الرحیم

فهرست مطالب:

[حد مرتد 1](#_Toc427996307)

[مرور جلسات گذشته 1](#_Toc427996308)

[تعمیم حکم ارتداد 1](#_Toc427996309)

[سایر اقوال در این مسئله 2](#_Toc427996310)

[اتخاذ مبنا 2](#_Toc427996311)

[دلیل قاعده درع 2](#_Toc427996312)

[ارتداد فردی و جمعی 3](#_Toc427996313)

[احکام دو صورت فوق 3](#_Toc427996314)

# حد مرتد

# مرور جلسات گذشته

پس‌ازآنکه احکام مربوط به مرتد فطری و ملی و زن ذکر شد، به شبهاتی در قبال حکم ارتداد پرداختیم. اقسام ارتداد و کیفیت آن موردبررسی قرار گرفت.

ارتداد دارای انواعی است؛ گاهی ارتداد به داعی هواهای نفسانی فرد است و امیال شهوانی اوست که او را به رجوع از دین وامی‌دارد. نوع دوم آن عوامل سیاسی و جنبه‌های اجتماعی است به گونه که برای لطمه زدن به اسلام صورت می‌گیرد. قسم سوم ارتداد معرفتی است به خاطر اینکه واقعاً در پایه‌های اعتقادی آن تزلزل پیداشده و برای او شبهه‌ای ایجادشده است.

## تعمیم حکم ارتداد

سؤالی که در اینجا وجود دارد، این است که حکم بیان‌شده برای ارتداد در تمامی این اقسام سه‌گانه جاری می‌شود؟

مشهور فقها و فتوای مشهور این است که حکم ارتداد هر سه قسم را می‌گیرد. همه این‌ها مشمول ادله هست، یعنی روایت صحیحه محمد بن مسلم همه آن‌ها را دبرمی گیرد که می‌فرمود؛

**«وَ عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ 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 مَا تَرَک عَلَی وُلْدِهِ.»[[1]](#footnote-1)**

چراکه روایت در این زمینه اطلاق دارد حتی موارد قولی یا فعلی را در ذیل اطلاق خود قرار می‌دهد.

## سایر اقوال در این مسئله

اما غیرازاین قول، دو قول دیگر نیز وجود دارد. یک نظر این است که ارتداد به جهت شبهه‌ای یعنی معرفتی باشد، حکم ارتداد او را دربر نخواهد گرفت. در جواهر ذکرشده است که اگر ارتداد فرد ناشی از شبهه باشد به او مهلت داده می‌شود تا رفع شبهه کند. کما اینکه ظاهر کلام مرحوم شیرازی است در اینجا راجع به فطری و ملی در هنگام طرو شبهه بدین‌صورت است. برخی دیگر نیز حکم ارتداد را مربوط به جنبه‌های اجتماعی دانسته‌اند که اگر به خاطر هواهای نفسانی یا شبهات باشد مورد حکم قرار نمی‌گیرد.

این سه احتمال است که حداقل دو احتمال اول قائل دارد و مشهور بشهرة عظیمه می‌گویند هر سه قسم مشمول حکم ارتداد است. قول نادری در این زمینه وجود دارد که تنها قسم اول و دوم شامل حکم است.

## اتخاذ مبنا

اما ادله‌ای که در این میان وجود دارد مطابق با قول اول است. چراکه در این ادله نسبت به انگیزه ارتداد در مقام بیان نبودند. لذا مستند قول اول اطلاق ادله است و برای قول اول و دوم باید به دنبال مستند بود. آنچه ظاهراً قائلین این دو قول بتوانند اتکا کنند، این است که مطلقات ارتداد از شبهه واقعیه انصراف دارد. و علت انصراف تکلیف بما لا یطاق است.

## دلیل قاعده درع

دلیل دیگری که می‌توان ذکر کرد این است که این انصراف موجب جریان قاعده درع می‌شود.

### ارتداد فردی و جمعی

در تقسیمی دیگر ارتداد به فردی و جمعی تقسیم می‌شود. تعریف ارتداد فردی این است که فردی در جامعه از عقاید ضروری دین برمی‌گردد و آن را اظهار می‌کند. برخلاف ارتداد جمعی که گروهی به این اظهار روی می‌آورند.

### احکام دو صورت فوق

در ارتداد فردی همه قول دارند که حکم ثابت است. در قبال جمعی نیز مشهور به همین حکم قائل‌اند اما صاحب کتاب الفقه قائل شده است که این حکم در قبال ارتداد جمعی نیست و دلیل قول اول همان اطلاق ادله است.

1. **- الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 6، ص: 174.** [↑](#footnote-ref-1)