بسم‌الله الرحمن الرحیم

فهرست مطالب:

[حد ارتداد 1](#_Toc427996458)

[تشکیک در توحید یا نبوت 1](#_Toc427996459)

[ارتداد در مجامع علمی 1](#_Toc427996460)

[قصد در این مقام 2](#_Toc427996461)

[تعمیم معنای ارتداد 2](#_Toc427996462)

[اتخاذ مبنا 2](#_Toc427996463)

# حد ارتداد

# تشکیک در توحید یا نبوت

در فرع جدید موضوع بحث این است که حکم فردی که به بحث و تشکیک در قبال خداوند می‌پردازد چیست؟

اگر نوع تشکیک او به صورتی است که با دلالت واضحه‌ای اصل موضوع را زیر سؤال می‌برد، احکام ارتداد بر او ثابت خواهد بود اما در غیر این صورت این‌گونه نیست. به‌خصوص اینکه چون در باب حدود است لازم بوده که بنا بر قاعده درع لزوماً دلالت به میزان وضوح خود برسد. بنابراین مواردی که در فضای علمی صورت می‌گیرد، از بحث خارج خواهد بود.

## ارتداد در مجامع علمی

موضوع فرع پنجم این است که آیا ارتداد در مجامع علمی با ارتداد در محیط‌های اجتماعی متفاوت است؟

ظاهر امر این است که اگر به خاطر شبهه واقعیه نباشد، تفاوتی بین این دو مقام وجود ندارد. هرچند که می‌توان گفت حالت ایجاد لشبهة واقعیة در مجامع علمی از جهتی بیشتر است. البته باید این ابراز و اظهار و به دنبال آن قصد او از رجوع احراز شود تا بشود احکام ارتداد را بر او ثابت نمود.

## قصد در این مقام

لذا موضوع قصد و احراز آن از تشخیص‌های معمول عرفی خارج است. و تشخیص و احراز این امر تابع شرایط محیطی و اوضاع است که ملازمه به‌دست‌آمده در قبال فرد به‌درستی و با صراحت لازم به‌دست‌آمده باشد.

به همین خاطر موارد هذل و اموری که قصد جدی بدان‌ها تعلق نمی‌گیرد از موضوع بحث خارج خواهند بود.

### تعمیم معنای ارتداد

موضع انسان در قبال هر امری یکی از این موارد است؛ اثبات، نفی یا شک.

به دنبال این موضع او در قبال مسائل اعتقادی نیز در ذیل یکی از این موارد جای می‌گیرد. با توجه به این امر، این سؤال وجود دارد که ایمان و کفر در مقابل یکدیگر قرار دارند، آیا ارتداد به معنای اعم انکار بوده و تردید را نیز دربر می‌گیرد؟

اینکه بین ایمان و کفر واسطه‌ای وجود دارد، دو وجه موجود است. طبق یک احتمال رابطه این دو ملکه و عدم آن و طبق احتمال دیگر این رابطه ضدیت خواهد بود که در حالت اول فرد کافر و مرتد به‌حساب می‌آید.

### اتخاذ مبنا

در پاسخ به این سؤال ممکن است گفته شود که شک را دربر نمی‌گیرد چراکه تردید از موارد شبهه واقعیه است.