بسم‌الله الرحمن الرحیم

[کفالت در حد 2](#_Toc432144255)

[مؤیدیت قواعد در این باب 2](#_Toc432144256)

[مستندات عدم کفالت در حد 2](#_Toc432144257)

[روایت اول 3](#_Toc432144258)

[روایت دوم 3](#_Toc432144259)

[روایت سوم 3](#_Toc432144260)

[روایت چهارم 4](#_Toc432144261)

[احتمالات در روایات 4](#_Toc432144262)

[اتخاذ مبنا 4](#_Toc432144263)

[معنای عدم ارث در حد 5](#_Toc432144264)

[مستندات بحث 5](#_Toc432144265)

[روایت اول 5](#_Toc432144266)

[روایت دوم 5](#_Toc432144267)

[خطبه اخلاقی نهج البلاغه 5](#_Toc432144268)

# کفالت در حد

در جلسه گذشته گفته شد که در حد قسمی موردقبول نخواهد شد. ازجمله قواعد دیگر این است که در حد کفالت نیز موردقبول نیست. البته کفالت در باب قصاص وجود دارد، یعنی فردی ضمان می‌دهد و کفیل می‌شود که مجرم برای مدتی به‌جایی دیگر برود. بنابراین در قبال کفالت در این جایگاه فرد به ضرری علیه خود اقدام می‌کند که مانعی ندارد.

در مورد کفالت در حد روایتی وجود داشت که ذکر شد؛

**«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیی الْخَثْعَمِی عَنْ غِیاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِی ع لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَی شَهَادَةٍ فِی حَدٍّ وَ لَا کفَالَةٌ فِی حَدٍّ.»[[1]](#footnote-1)**

# مؤیدیت قواعد در این باب

حتی اگر این دلیل خاص نیز وجود نداشت، قواعد نیز همین را اقتضا می‌کرد چراکه تأخیر در اجرای حدود جایز نیست. و قاعده عدم کفالت در حد دو موطن دارد؛ یکی از آن‌ها درجایی است که تأخیر جایز نیست و دیگری درجایی است که تأخیر جایز است. در مورد اول روایت بیان‌شده نقش مؤکدیت را داراست.

نکته‌ای که در اینجا لازم است بدان اشاره شود این است که معمول حدود حق‌الله هستند لذا عفو یا تبدل در آن‌ها چندان معنایی ندارد. و ممکن است کسی در اینجا ادعا کند که روایت مطلق است و تعزیر را نیز دربر می‌گیرد.

## مستندات عدم کفالت در حد

در قبال عدم کفالت در حدود مستندات وجود دارد که در مقدمات حدود، باب بیست، صفحه سیصد و سی‌ودو ذکرشده است.

## روایت اول

این روایت معتبره است؛

**«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِی ص أَمَةٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ فَأُتِی بِهَا النَّبِی ص فَکلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فی‌ها فَقَالَ النَّبِی ص یا أُمَّ سَلَمَةَ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یضَیعُ فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص.»[[2]](#footnote-2)**

## روایت دوم

این روایت معتبره نیست؛

**«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأُسَامَةَ بْنِ زَیدٍ یا أُسَامَةُ لَا تَشْفَعْ فِی حَدٍّ.»[[3]](#footnote-3)**

## روایت سوم

این روایت ظاهراً معتبره است؛

**«مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کانَ أُسَامَةُ بْنُ زَیدٍ یشْفَعُ فِی الشَّی‌ءِ الَّذِی لَا حَدَّ فِیهِ فَأُتِی رَسُولُ اللَّهِ ص بِإِنْسَانٍ قَدْ وَجَبَ عَلَیهِ حَدٌّ فَشَفَعَ لَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یشَفَّعُ فِی حَدٍّ.» [[4]](#footnote-4)**

## روایت چهارم

**«عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِی عَنِ السَّکونِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِی حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ یمْلِکهُ وَ اشْفَعْ فِیمَا لَمْ یبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَیتَ النَّدَمَ وَ اشْفَعْ عِنْدَ الْإِمَامِ فِی غَیرِ الْحَدِّ مَعَ الرُّجُوعِ مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لَا تَشْفَعْ فِی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا غَیرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.» [[5]](#footnote-5)**

### احتمالات در روایات

احتمال اول در این روایات این است که حکم تکلیف وضعی بیان می‌شود. احتمال دیگر این است که ناظر به تکلیف شخص است. و احتمال سوم اینکه هردو این امور موردنظر باشد.

### اتخاذ مبنا

ظاهر امر این است که این حکم شامل تعزیر نمی‌شود و قدر متیقن همان حد است. و شمولش نسبت به تعزیرات قرینه می‌خواهد که در اینجا قرینه برخلاف وجود دارد؛

**«کانَ أُسَامَةُ بْنُ زَیدٍ یشْفَعُ فِی الشَّی‌ءِ الَّذِی لَا حَدَّ فِیهِ»**

#### معنای عدم ارث در حد

در قبال حدیث عدم ارث در حد، دو معنا می‌توان ارائه نمود؛ یک معنا این است که این حق به دیگران منتقل نمی‌شود و معنی دیگر آن، این بوده که چون از مقوله حقوق الناس است، در آن مطالبه معنا پیدا نمی‌کند.

#### مستندات بحث

در این زمینه روایاتی در باب بیست‌وسه وجود دارد.

#### روایت اول

**«مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یقُولُ إِنَّ الْحَدَّ لَا یورَثُ کمَا تُورَثُ الدِّیةُ وَ الْمَالُ وَ الْعَقَارُ وَ لَکنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ فَطَلَبَهُ فَهُوَ وَلِیهُ وَ مَنْ تَرَکهُ فَلَمْ یطْلُبْهُ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ ذَلِک مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا وَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا کانَ لِلْآخَرِ أَنْ یطْلُبَهُ بِحَقِّهِ لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِیعاً وَ الْعَفْوُ لَهُمَا جَمِیعاً.» [[6]](#footnote-6)**

#### روایت دوم

**«عَلِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِی عَنِ السَّکونِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَدُّ لَا یورَثُ.»[[7]](#footnote-7)**

#### خطبه اخلاقی نهج البلاغه

خطبه‌ای که برای امروز در نظر گرفته‌شده خطبه صد و یازده از نهج‌البلاغه است؛

**«إِذَا أَصْبَحَتْ لَهُ مُنْتَصِرَةً أَنْ تُمْسِی لَهُ مُتَنَکرَةً وَ إِنْ جَانِبٌ مِنْهَا اعْذَوْذَبَ وَ احْلَوْلَی أَمَرَّ مِنْهَا جَانِبٌ فَأَوْبَی لَا ینَالُ امْرُؤٌ مِنْ غَضَارَتِهَا رَغَباً إِلَّا أَرْهَقَتْهُ مِنْ نَوَائِبِهَا تَعَباً وَ لَا یمْسِی مِنْهَا فِی جَنَاحِ أَمْنٍ إِلَّا أَصْبَحَ عَلَی قَوَادِمِ خَوْفٍ غَرَّارَةٌ غُرُورٌ مَا فی‌ها فَانِیةٌ فَانٍ مَنْ عَلَیهَا لَا خَیرَ فِی شَی‌ءٍ مِنْ أَزْوَادِهَا إِلَّا التَّقْوَی مَنْ أَقَلَّ مِنْهَا اسْتَکثَرَ مِمَّا یؤْمِنُهُ وَ مَنِ اسْتَکثَرَ مِنْهَا اسْتَکثَرَ مِمَّا یوبِقُهُ وَ زَالَ عَمَّا قَلِیلٍ عَنْهُ کمْ مِنْ وَاثِقٍ بِهَا قَدْ فَجَعَتْهُ وَ ذِی طُمَأْنِینَةٍ إِلَیهَا قَدْ صَرَعَتْهُ وَ ذِی أُبَّهَةٍ قَدْ جَعَلَتْهُ حَقِیراً وَ ذِی نَخْوَةٍ قَدْ رَدَّتْهُ ذَلِیلًا سلطان‌ها دُوَلٌ وَ عیش‌ها رَنِقٌ وَ عَذْبُهَا أُجَاجٌ وَ حُلْوُهَا صَبِرٌ وَ غِذَاؤُهَا سِمَامٌ وَ أَسْبَابُهَا رِمَامٌ حی‌ها بِعَرَضِ مَوْتٍ وَ صحیح‌ها بِعَرَضِ سُقْمٍ ملک‌ها مَسْلُوبٌ وَ عَزِیزُهَا مَغْلُوبٌ وَ مَوْفُورُهَا مَنْکوبٌ وَ جَارُهَا مَحْرُوبٌ أَ لَسْتُمْ فِی مَسَاکنِ مَنْ کانَ قَبْلَکمْ أَطْوَلَ أَعْمَاراً وَ أَبْقَی آثَاراً وَ أَبْعَدَ آمَالًا وَ أَعَدَّ عَدِیداً وَ أَکثَفَ جُنُوداً تَعَبَّدُوا لِلدُّنْیا أَی تَعَبُّدٍ وَ آثَرُوهَا أَی إِیثَارٍ ثُمَّ ظَعَنُوا عَنْهَا بِغَیرِ زَادٍ مُبَلِّغٍ وَ لَا ظَهْرٍ قَاطِعٍ فَهَلْ بَلَغَکمْ أَنَّ الدُّنْیا سَخَتْ لَهُمْ نَفْساً بِفِدْیةٍ أَوْ أَعَانَتْهُمْ بِمَعُونَةٍ أَوْ أَحْسَنَتْ لَهُمْ صُحْبَةً بَلْ أَرْهَقَتْهُمْ بِالْفَوَادِحِ وَ أَوْهَنَتْهُمْ بِالْقَوَارِعِ وَ ضَعْضَعَتْهُمْ» [[8]](#footnote-8)**

دنیا با انواع شهوات مطوی شده است، شما را از آن بر حذر می‌دارم. درواقع دنیا ظاهری زیبا دارد ولی در ورای آن باطنی است که نمی‌توان به آن رکون داشت. چراکه نعمت آن تداوم ندارد. مثل دنیا برای دل‌بسته آن همان است که در آیه شریفه فرموده شده؛

**«إِنَّما مَثَلُ الْحَیاةِ الدُّنْیا کماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ مِمَّا یأْکلُ النَّاسُ وَ الْأَنْعامُ حَتَّی إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زخرف‌ها وَ ازَّینَتْ وَ ظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَیها أَتاها أَمْرُنا لَیلًا أَوْ نَهاراً فَجَعَلْناها حَصِیداً کأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ»[[9]](#footnote-9)**

خداوند بارانی را از آسمان به زمین فرستاد، آب بر زمین جاری شد و گیاهان روییدند، پس‌ازآن نیز این زمین به‌سرعت به خشکی گرایید. یعنی نعمت‌های دنیا محدود به چند صباحی است و زوال‌پذیر است. در پس هر خوشی سختی‌های فراوانی خواهد بود که آن را از بین می‌برد.

آیا شنیده‌اید کسانی که بدون توشه از این دنیا رفتند برای آن‌ها پشتیبانی بوده باشد.

1. تهذیب الأحکام؛ ج 6، ص: 256 [↑](#footnote-ref-1)
2. الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 7، ص: 254 [↑](#footnote-ref-2)
3. الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 7، ص: 254 [↑](#footnote-ref-3)
4. الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 7، ص: 254 [↑](#footnote-ref-4)
5. الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 7، ص: 254 [↑](#footnote-ref-5)
6. الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج 7، ص: 255 [↑](#footnote-ref-6)
7. الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ ج 4، ص: 234 [↑](#footnote-ref-7)
8. نهج البلاغة؛ ص: 128 [↑](#footnote-ref-8)
9. 24/یونس [↑](#footnote-ref-9)