بسم‌الله الرحمن الرحیم

فهرست مطالب:

[حد محارب 1](#_Toc427655169)

[مرور بحث پیشین 1](#_Toc427655170)

[انواع محاربة الرسول 2](#_Toc427655171)

[خوف شأنی 2](#_Toc427655172)

[آیات اطاعة الرسول 2](#_Toc427655173)

[احتمالات در اطاعة الرسول 2](#_Toc427655174)

[نکات معرفتی آیه شریفه 3](#_Toc427655175)

[شمول آیه نسبت به امام و حکام 3](#_Toc427655176)

[خروج حکومت جایر از ذیل حکم 3](#_Toc427655177)

# حد محارب

# مرور بحث پیشین

بحث در آیه شریفه سی‌ودو سوره مائده بود که مستند اصلی حد محارب است. همان‌طور که گذشت لازم بود قبل از پرداختن به روایات در این بحث بنا بر مبنای ظهور آیات به سراغ آیات مربوط به محارب برویم و آن‌ها را موردبررسی قرار دهیم.

اولین مفهومی که در این راستا در آیه شریفه موردبررسی قرار گرفت، مفهوم محارب بود. در اینجا دو مطلب مطرح شد، اولین آن‌ها انتساب و اضافه این مفهوم نسبت به الله بود و نتیجه این شد اولی این است، که محاربه ازنظر لغوی به معنای ظاهر خودش که همان اقدام مسلحانه و اقدام باقدرت و غلبه و قهر و سیطره است و اینکه محاربة الله به معنای محاربه باکسانی است که به خداوند متعال منسوب هستند. و بیان شد با توجه به قرائنی که درون آیه وجود دارد به‌مراتب قائل شدن به مجاز اسناد یعنی معنای یادشده اسهل از مجاز در کلمه است.

## انواع محاربة الرسول

محاربة الرسول دو نوع است؛ گاهی است که فردی در جنگی علیه ایشان اقدام می‌کند و نوعی دیگر آن است که در قلمرو ایشان به نحوی غیرمستقیم با ایشان به ستیز می‌پردازد. در اینجا هیچ تردیدی نیست که هر دو را به نحو حقیقت می‌گیرد.

و به همین دلیل است که اگر کسی امنیت جامعه‌ای که ولایت و اقتدارش دست رسول خداست را مخدوش و مورد لطمه قرار بدهد، او هم مشمول آیه است. نکته چهارمی که در کنار نکات پیشین باید موردتوجه قرار گیرد این است که لازم نیست این حرب منجر به کشتار یا سلبی یا ...شود بلکه نفس خود این اقدام احکام گفته‌شده را به دنبال خود خواهد آورد.

## خوف شأنی

طبق بیاناتی که مطرح شد، بعید نیست بتوان این نتیجه را گرفت که منظور از محاربه الرسول این است که به نحوی صورت پذیرد که در آن به نحوی شأنی در جامعه خوف ایجاد شود، یعنی لزومی ندارد برای تحقق عنوان فوق به صورتی بالفعل این خوف تحقق یابد.

چراکه بین محاربه و افساد ممکن است رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار باشد.

## آیات اطاعة الرسول

در قبال آیات مربوط به اطاعت خدا و رسول، دو سیاق از بیان وجود دارد؛ گاهی است که بر سر رسول نیز اطیعوا تکرار می‌شود و گاهی است که رسول عطف بر الله می‌شود. در حالت اول مراد از اطاعت خداوند تشریع احکام و اطاعت رسول احکام ولایی و حکومتی است و هیچ نوع مجازی در این زمینه وجود ندارد. و به‌خصوص در موارد اعاده این فعل بعید نیست که مراد از اطیعوا در دو لفظ متفاوت از دیگری باشد.

## احتمالات در اطاعة الرسول

در قبال اطیعوا در حالت اعاده می‌توان سه معنا ارائه نمود؛ احتمال دارد مراد از آن احکام اولیه باشد، از حیث اینکه ایشان مبلغ احکام است. می‌توان گفت در اینجا مراد اطاعت در احکام ولایی است، همچنان که احتمال سومی نیز وجود دارد که بعید نیست در آیه هر دو مراد باشد. البته در اینجا این احتمال وجود دارد که نحوه اسنادی در رسول و الله متفاوت باشد، به خاطر تفاوت حالاتی که در این زمینه وجود داشت و اینکه اسناد معنای حقیقی حرب به خداوند ممکن نبود.

اما در قبال آیاتی چون؛ **«وَ مَنْ یعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یتَعَدَّ حُدُودَهُ یدْخِلْهُ ناراً خالِداً فیها وَ لَهُ عَذابٌ مُهِینٌ»[[1]](#footnote-1)**

اسناد چه در قبال رسول و چه در قبال الله اسنادی حقیقی است، چراکه عصیان در هر دو صورت متصور است. اما در ماده حرب این امر متفاوت است.

## نکات معرفتی آیه شریفه

همان‌طور که مشخص است در روایات و آیات از ائمه اطهار تعبیر به اذن الله، عین‌الله و ...شده است، همچنان که در این آیه شریفه حرب با رسول نیز درواقع حرب با خود خداوند برشمرده شده است، نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که عالم جلوه خداوند است و نبی اکرم (ص) مظهر تام و کامل آن است. البته گفته شد در خصوص لفظ حرب در اینجا اسنادی مجازی رخ‌داده است که تنافی‌ای با مطلب فوق ندارد و در اینجا قطعاً مراد از حرب غزوه و اقتصادی و سایر احتمالات در این زمینه نیست.

## شمول آیه نسبت به امام و حکام

مطلب دیگری که ر این باوجود دارد، شمول آیه شریفه نسبت به امام و حکام است که در این قبال باید گفت؛

شاید در بدو امر این احتمال حاصل شود که آیه اختصاص به نبی اکرم (ص) دارد و با ارتحال ایشان، این امر پایان می‌پذیرد اما در حقیقت پاسخ این است که شامل موارد دیگر نیز می‌شود. دلیل آن نیز ادله ایست که در قبال ولایت فقها وجود داشت. لذاست که احکام بیان‌شده اختصاصی نخواهد بود.

## خروج حکومت جایر از ذیل حکم

به نظر می‌رسد در اینجا خروج مسلحانه علیه حکومت جایر موردنظر آیه شریفه نیست، مگر اینکه از روی عناوین ثانویه شمولی صورت بگیرد. همانند حکومت مشروطه طبق نظر مرحوم نائینی و موارد دیگر که در این زمینه وجود دارد.

لذا آیه مواردی را شامل می‌شود که حکومت مشروعیت داشته باشد. ولو اینکه از باب تزاحم یا عناوین ثانویه بوده باشد.

1. 14/ نساء [↑](#footnote-ref-1)