# تعريف ضرورى و شرط ضرورى بودن 

فقها كفته اند كه فقط در صورتى كه امر مورد انكار حكمى ضرورى باشد انكار مستلزم كفر و خروج از اسلام است. دو سوال قابل طرح است اول اين كه تعريف ضرورى چیيست؟ و دوم اين كه دليل اعتبار اين شرط چیيست؟ نخستين موردى كه در كلمات اصحاب ديده شده اين دو سخن از سيد مرتضى درباره ضرورى است:
ان مرتكبى هذه المعاصى المذكورهٔ على ضربين: مستحل، و محرم فالمستحل لا يكون الا كافرا، و انما قلنا انه كافر، لإجماع الأمهٔ على تكفيره، لانه النه لا يستحل النا الخمر
و الزنا مع العلم الضرورى بأن النبى صلى اللَّه عليه و آله حرمهمما، و كان من ديا دينه "ص" حظرهما، الا من هو شاك فى نبوته و غير مصدق بها و الشكى فى النبوء كفر، فما لا بدّ من مصاحبئ الشك فى النبوءٔ له كفر أيضا.(رسائل الشريف المرتضى، جا، الـ ص: و نيز فرموده است:
المسأله التاسعd [حكم شرب الفقاع] و سأل (أدام اللَّه تسديده) عن شرب الفقاع هل هو حرام؟ و عن مستحل شربه كيف صور ته؟الجواب:و باللّه التوفيق. ان المعتمد فى تحريم شرب الفقاع على إجماع الشيعهٔ الإماميأ، إذ هم لا يختلفون فى تحريمها، و إيجاب الحد على شاربه.و هذا معلوم من دينهمم ضرورء، كما أنه معلوم من دينهـم تحريم سائر المسكرات من الأشربأ. و إجماع أهل الحق حجأ فى الدين، و الاخبار
 فاشئُ شائعُٔ لو لا خوف التطويل لذكرناها.

## تعر يف ضرورى:

درباره معنى ضرورى دو نظر يه در فقه شيعه وجود دارد:
 نيازى به دليل نداشته باشد. در اين نظر مستدل بودن يا نبودن حكم ملاك دا دان انسته شده است. ابى الصلاح حلبى به اين مساله كه براى حكم به ارتداد بايد امر انكار شده معلوم

باشد به علم ضرورى نه استدلالى تصريح كرده است:
 معه منكر نبوّء النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم أو بشىء من معلّا معلوم دينه كالصالاء والز كاء والزنا وشرب الخمر، فأمّا ما يعلم كونه كافراً له باستدلال من جبر اله أله أو تشبيه أو
 gr:
شيخ طوسى همم در تهذيب فرموده است:



 نظريه دوم: برخى ديگَر عدم وجود هيج گَونه شبههه در مورد يكى حكمّ را معنى ضرورى بودن آن دانسته اند و مستدل بودن يا نبودن را دخيل ندانسته اند. محقق اردبيلى به اين نظر تصريح كرده است.

 حائض از ضروريات به شمار مى آيد. از آنجا كه اين عنوان در روايا درات نيانيامده است اين






 صلى اللّه عليه و آله مثلا فى ذلكى الأمر مع ثبوته يقينا عنده، فليس ان ان كل من ينكا ينكر مجمعا
 المختلف فيه كما ذكره الشارح: فان المدار على حصول العلم و الإنكار و عدمه، الا انه لما كان

 استحلال ترى القضاء فى الجملئ، أو فى بعض الأفراد- فإنه قد يجهجله العوام، بل بعض الخواص |أيضا قبل.- مجمع الفائدهٔ و البرهان فى شرح إر شاد الأذهان، جّال، ص: 199

جواهر اين نظر را پذيرفته و در تاييد آن چنين آورده است: و لذا لو تحقق و لو بإنكار غير الضرورى كالمقطوع به بالنظر حكم بار بكفر منكر إنره أيضا مع
 أو أن تخصيصرمه الحكم بالضرورى باعتبار الحكم الظاهرى بكفره إذا كان ناشيا فى
 بخلاف النظرى فلا يحكم بكفره بمجرد ذلك حتى الحى يعلم انه أنكر حال كونه قاطعا به. وا و عليه ينزل إطلاق ما عن صلاءٔ الروض من الحكم بكفر منكر المجمع عليه كالضرورى-

$$
\text { جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام، ج9، ص: } 4
$$


 غالبا انكار ضروريات اسلام است كه به دليل وضوحشان مستلزم انكار رسالت است. نتيجه اين نظر آن است كه چون ملاك ارتداد تنها انكار رسالت است هر انكارى كه به |انكار رسالت منتهى شود موجب ارتداد است و اختصاصى به ضروريات ندار اندارد. و اگر موجب انكار رسالت نشود انكار ضرورى همم موجب ارتداد نخواهد بود. شايد مقصود شهيد صدر ره كه فرموه است: لمضافا الى عدم الالتزام بكفر منكر الضرورى" نيز نفى اطلاق اين امر باشد نه نفى مطلق آن. پس بحث به اين مساله بر مى گردد كه آيا ملاك ارتد آداد انكار رسالت است و يا يا اين كه


 كردد كه آيا انكار ضرورى دين و يا انكار حكمى از احكام شرع تنها در صورت علم به اين
 منكر هم حاكم اسلامى مى تواند ارتداد منكر حكم كند؟ از از اين رو سوال اصلى اين است كه آيا در انكار ضرورى يا انكار احكام دين علم منكر شرط است يا خير؟ آراء و انظار فقهاى شيعه
در مساله شرط علم در انكار ضرورى، فقمهاى شيعه به دو جريان عمده تقسيم مى شوند: يك جريان علم را شرط نمى داند. اين گروه به سببيت انكار ضرورى براى ارتداد قائل بوده و انكار ضرورى را فى نفسه و بطور مستقل عامل ار تداد مى دانند.
 نيابد آن را موجب ارتداد نمى دانند.

در كنار اين دو جريان اصلى نظريات ديگرى نيز مشاهده مى شود. شيخ انصارى كه در گروه سببيت قرار دارد صورت جهل از روى قصور و نه تقصير را استثنا كرده و بها تفصيل ميان جاهل قاصر و مقصر قائل شده است. صاحب كتاب بلغه الفقيه هم گونه ای ديگر از طريقت را مطرح كرده است. به نظر ايشان انكار ضرورى گاه به اين علت كه موجب انكار تدين به دين اسلام مى شود موجب ارتداد مى گردد و لازم نيست هميشه به انكار رسالت ختم شود. يعنى كسى
 اسلام نيست و عملا از اسلام خارج شده و بر او مسلمان صادق نيست مرتد خواهد بود. توضيح اين كه به نظر ايشان مسلمان شدن يعنى تدين به تمام اسلام كه شامل تمام بخش هاى اسلام مى شود پس اگر كسى عامل به اسلام نباشد راسا و عدم تدين بر او صدق كند از اسلام خارج است.
 اتخذه دينا و التزم بجميع ما هو معتبر فيه و لو اجمالا« است، پس به مجرد تكذيب يكى حكم از احكام -و به كفته شيخ انصارى حتى با عدم تدين به يك حكمم از احكام اسلامى- اين تدين منتفى و عنوان خروج از اسلام محقق مى شود. ايشان حتى عصيان عملى در صورتى كه عنوان عدم انقياد الله پیدا كند را همم موجب كفر و خروج از اسلام دانسته و شيطان را از اين ناحيه كافر مى داند. ولى صاحب بلغه مى گويد در مورد ضروريات تدين به چچيزى كه فرد مى دمى داند همه آن را جزو اسلام مى شمارند لازم است هر چند خود او آن ضرورى را جزو اسلام نداند. بنابر اين براى صدق خروج از دين اسلام لازم نيست فرد بداند كه ضرورى
 صدق كند. بلى! غير ضرورى را مجبوريم از لزوم تدين خارج كنيم تا باب اجتمهاد بسته نشود.
 ولى در احكام تدين فقط براى كسى لازم است كه بداند آن چیيز جزو دين است تا تا تا با نفى آن نفى اعتقاد به اصل دين لازم بيايد، زيرا در احكام اعتقاد لازم نيست. هر چند ايشان اطلاق روايات را شامل جاهل مقصر همم مى داند اما مى گويد در مورد جاهل قاصر چنين تدينى به مثل حرمت شرب خمر لازم نيست هر چند اطلاق
روايات در مورد لزوم تدين به همه دين شامل آن مى شود.

 نخْواهد بود. مرحوم آملى در كتاب مصباح الهدى هم تفصيل ديترى را مطرّ اصح كرده و و قائل شده
 خصوصيات آن حتى در صورت جهل موجب خرورج از دين اين است ولى انـي انكار اعتقادات
 صحيح است ولى اين كه انكار خصوصيات معاد همم موجب ارتداد ادن مى شود رايى نادرست است.

## ادله سببيت

July 13, 2010 ,Tuesday AM Mr
مرحوم شيخ انصارى و ديگر طرفداران نظريه سببيت مجموعا سه استدندلال كه








 نبايد تكفير شوند.



 نباشد بلكه اين گروه به دليل خاص و بر اساس رواياتى كه بر كفرشان تصريح كرده

استدلال دوم: مسلمانى يعنى تدين به دين اسلام و و دين اين اسلام مجموعه ای از

 به اين مجموعه شناخته نمى شود، خواه انكارش از روى عمد و عناد با باشد يا يا از روى جهل.
در اين استدلال هم حنیين مناقشه شده كه هر حند اسلام تدين به هـ همه مجموعه
 صورت تفصيلى شناخت و باور كرد بلكه همين كهي



 استدلال سوم: روايات فراوانى است كه در آنيا آنها حلال دانستن اندا حرام و و يا يا انكار كبيره ای موجب خروج از اسلام و يا كفر شمرده شده است. اطلاق ايا اين روايات شامل صورت علم و جهل منكِر مى شود. اين روايات به چچند دسته قابل تقسيم است



 اسلام دانسته شده است. علاوه بر اين، اين روايات قابل تقييد به صور اني انكار عالمانه و معاندانه است.
دسته دوم رواياتى است كه در آنها انكار از روى جحد يك حكم موجب خرو ان از از

 دسته حهارم: شايد قوى ترين روايت بر نظر يه سببيت صحيحأ عبد مبداله بن بن سنان است كه در آن منكر هر كبيره ای خارج از دين دين شمرده شده است:

قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّام عن الرجل ير تكب الكبيرة من الكبائر فيموت


 أخرجه من الإيمان و لم يخرجه من الإسلام، و كان عذابه أهون من من عذاب الأؤلّ،

در اين روايت هر مرتكب كبيره ای كه آن را احلال بشمارد خارج از اسلام شمرده
 داده كه حون عذاب اخروى فقط در صورت علم و عمد مترتب مى شود شود ناتزيريم اين روايت را به صورت علم تخصي






 تعدى از اين مورد به فروض ديكر جاير جايز نيست.







 بر كفر انكار غير عالمانه دلالت دارد. ولى اين روايت هم از دو جهت سند والد و دلالت قابل مناقشه است. اما مناقشه سندى

بخاطر كتاب سليم است. مساله اعتبار و يا عدم اعتبار روايات كتاب سليم بن قيس از اولين دوره هاى دانش حديث شيعه به شدت مورد اختلاف ميان دانشمندان شيعه بوده است. شيخ مفيد اين كتاب را كاملا بى اعتبار شمرده و شيخ طوسى بخاطر تضعيف ابان ابن ابى عياش از سوى ابن غضايرى در صحت آن مناقشه كرده است. شهيد ثانى هم اين كتاب را مردود شمرده است. در مقابل نعمانى، معاصر شيخ طوسى، آن را از اصول معتبر و معتمد شيعه دانسته است. گرايش عموم محدثان شيعه مانند مجلسى اول و دوم و حر عاملى و صاحب حدايق و مستدرك

هم بر تصحيح اين كتاب است. با آن كه گرايش فقهاى معاصر و از جمله رجالى برجسته آيت آله الله شبيرى زنجانى بر مناقشه در اين كتاب است مرحوم خوئى در معجم رجال الحديث بر تصحيح كتاب
 آن وجود دارد دشوار است. اما دلالت روايت هم تام نيست زيرا زعم هميشه نشان عدم يقين نيست بلكه اين وازه گاه براى نشان دادن نادرست بودن باور يقينـي شخصى بكار مى رود؛ آن گونه
 منظورمان اين است كه تصورى نادرست دارد. يك راه ديگَر براى مناقشه در دلالت خبر اين است كه در اين روايت روى سخن متوجه كسانى است كه بر اساس هواى نفس رايیى را ابداع و يا به نظرى گرايش پیی ریا



 شيطان تبعيت مى نمايند. اين روايات هشدارى است كه انسان در هما همه ترايش هايش بايد مواظب نفس اماره و دخالت شيطان باشد. جملهٔ لانصبه دينا يتولى عليه" و نيز ذيل روايت سليم كه مى گويد اين شخص در دحقيقت شيطان را عبادت مى كند تاييدى بر اين برداشت است. در اين صورت روايت از موضوع بحث ما كه
 با اين بيان پاسخ استدلال به صحيحئ بريد العجلى از أبى جعفر عليه السّلام:

قال: سألته عن أدنى ما يكون به العبد مشر كا، قال: ((من قال للنواهٔ: حصاءء، و
للحصاء: إنّها نواه، و دان بهه)
نيز روشن مى شود.
روايات ديگرى هم مورد استدلال قرار گرفته كه بخاطر ضعف استدلال لازم به ذكر نيست. پس هيج يك از ادله سببيت براى اثبات اين نظريه كافى نبود. بررسى روايات دال بر نظريه مبييت
 است براى راى اول قابل استدلال مى باشد.اين روايات چند دسته هستند:

دسته اول:
در اين دسته، انكار هر حكمم اسلامى با خروج از اسلام مساوى دانسته شده است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمِ، عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ، قَالَسَمِعْتُ اُبَا عَبْدِ




 حَََلَال، فَإِنَّهُ مُعَذَّبٌ (
 وجه استدلال جملةٔ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْلَامِ إِذَا زَعَمَ أَنَّهَا حَلَالُ است كه گَمان داشتن به حليت امر حرام خروج از اسلام دانسته شده است خواه به ا نكار رسالت بينجامد يا خير. روشن است كه خروج از اسلام معنايى جز ارتداد و ترتب احكام آن ندارد. پاسخ: ولى دلالت اين روايت قابل مناقشه است زيرا در اين روايت دو گروه در مقابل همم قرار گرفته اند گروهى كه در مورد يک كبيره گمان مى كنند و معتقدند كه حلال است اين عقيده آنها , از اسلام خارج مى كند. گروه دوم معترفند كه آن عمل گَناه كبيره است و بر آنها حرام است و بر انجامش عذاب مى شوند. سه حالت در مورد انكار گروه اول متصور است: اول: اين كه فرد با اين كه مى داند بر او حرام است مى گويد حرام نيست. كه مصداق جحدوا بها و استيقنتمها انفسمهم است.

دوم: اين كه فرد نمى داند بر او حرام است و از روى جهالت كبيره را حلال مى داند. و

 يعنى كسى كه مى گويد حلال است و مى داند كه حرام است. اين احتمال با زعمى به معنى گمان بدون علم ساز گار نيست ولى راغب گفت است: پالزعمم قول يكون مظنه للكذب". طبق اين معنى جملةٔ فوق مى تواند شامل اين گروه شده و يا به اين گروه اختصاص يابد.
مويد دومى كه براى رد اين احتمال متصور است تقابل دو گروه در روايت است زيرا گروه دوم كسانى هستند كه معترفند كه اين عمل حرام است پس گر گروه مقابل به حرمت عمل اعتراف ندارند يعنى به حرمت آن باور و علم ندارند. پس كسانى كه عالمانه انكار مى كنند مشمول اين روايت نيستند. ولى اين مويد همم تام نيست زيرا اعتراف نداشتن بـ به حرمت ممكن است عالمانه باشد و اختصاصى به حال جهل ندارد. پس اين احتمال در روايت وجود دارد. احتمال دوم آن است كه مقصود از گروه اول منكران از روى جهل باشد. مشكل اين وجه آن است كه انكار هر منكرى موجب خروج از اسلام مى شود و اختصاصى به ضرورى هم ندارد. و هييج فقيمهى به اين راى قائل نيست و مورد اعراض مشهور بلكه طائفه است. و ديگر اين كه اگر ادله داشته باشيم كه انكار جاهلانه موجب ارتداد نمى شود اين روايت
تقييد مى شود و اين مورد از تحت آن خارج مى شود.

Y

 اين روايت هم هر گَونه انكار حكم را خروج الْاز اسلام اطلاق اين روايت كفر جحودى را شامل هر گونه تحليل حرام و بعكس مى كند خواه عن علم باشد يا عن جهل. البته در صورت وجود دليل اظهر اين اطلاق قابل تقييد است و به جحد عالمانه اختصاص مى يابد. يك نكتته مبهِم در اين روايت آن است كه اسلام و ايمان در كنار هم ذكر شده با اين كه در روايات متعددى ايمان اخص از اسلام و نه مساوى با آن شمرده شده است. مى توان پاسخ داد كه با خروج از اسلام از ايمان هم خارج اند و منافاتى وجود ندارد. گفته شده روايت به دليل عبدالرحيم قصير كه مجهول است ضعف سند دارد(فقه الحدود و التعزيرات، جّأ، ص: (Q1)
 اللّ



اين روايت همر مى گويد براى مسلمان بونن اقرار و پذيرش دين خداوند لازم است و با
انگار بخشى ازدین خداوند هم اقرار به دين الله نقض شده است. اطلاق دين الله شامل
همؤ اجزاء دين مى شود و با انڭار هر بخشى از دين اين اطلاق نقض مى شود. پس مفهوم اين جمله آن است كه من لمم يقر بلين الله فمهو غير مسلم. و اطلاق اين مفهوم شامل عدم اقرار همم عالمانه و هم جاهلانه مى شود. ولى اين اطلاق با دليل اظهر به انكار عالمانه قابل تقيـيد است.

فستهٔ دوم
رواياتى است كه مطلق جحد و انگار واجبات و حلال دانستن محرمات را مستلزم كفر
دانسته است. از اين جمله است:
الثامن: صحيحهٔ بر يد العجلى، عن أبى جعفر (״ع) قال: سألته عن أدنى ما يكون العبد به مشر كا قال: فقال: من قال للنواه: انها حصاهٔ و للحصاهٔ: انما نواء ثم دان به
.( $\left.\left({ }^{\omega}\right)\right)$
معناى روايت چيست؟ ممكن است مقصود اين باشد كه هر انكار حقيقتى در عالم به نوعى انگار خداوند است كه حقيقت محض هستى است. بنابر اين روايت در صورت شمول تشريع به انكار عالمانه اختصاص טارد.

 اين روايت به روشنى جحد از روى جهل را كفر دانسته و بر نظريه عدم انحصار كفر و جحد در انگار عامدانه دلالت دارد. ولى اين دلالت در صورتى تام است كه كفر هميشه مساوى با خروج از اسلام باشد. و در صورتى كه ثابت شود هر كفرى مساوى با خروج از اسلام نيست اين استدلال ناتمام خواهد بود. در باره ابطال اين راى به تفصيل سخن خواهيم گفت.




 معنى ذيل روايت اين است كه اگر هر شهادتى ايمان باشد پس جحد فر فرايض نبايد موجب كفر و خروج از ايمان شود در حالى اين امر مسلم است است. پس اين اين روايت هم ایم جاحد فرايض را مطلقا كافر دانسته است. ولى اين استدلال از دو طريق قابل منا مناقشه

1. درست است كه اطلاق اين عبارت شامل جحد عالمانه و جاهلانه مى شود ولى در صورت وجود دليل اظهر بر خروج جهل جاهِلانه اين روايت به جهد جار عالما

چحنان كه خواهيم گَت هر كفرى خروج از اسلام نيست خبر الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقّى، قال: (رقلت لأبى عبداللّّهُ عليه
 اللّ"ه عزّ وجلّ فرض فرائض موجبات على العباد، فمن ترك فريضأ من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافراً. وأمر رسول اللّةٍ صلى الله عليه و آله و سلم بأمور كلّلها حسنهُ، فليس من تر ك بعض ما أمر اللّّه عزّ وجلّ به عبّ عباده من الطاعأ بكافر، ولكنّه تارك للفضل، منقوص من الخير.
اين روايت هم جحد را مطلقا موجب كفر دانسته است. در اين روايت هم دو نكته گذشته وجود دارد يكى قابليت تقييد و ديگَر اين كه به خروج از اسلام تصريح نشده است.
ما رواه سليم بن قيس، عن علىّ عليه السلام فى جواب من سأله عن مسائل، منها: ((ما أدنى ما يكون به العبد كافر اً؟ فقال عليه السلام: وأدنى ما يكون به العبد كافراً من زعم أنَّ شيئاً نهى اللّ ّه عنه أنَّ اللّ ّه أمر به، ونصبه ديناً يتولّى عليه، ويزعم أنّه يعبد الذى أمره به، وإنّما يعبد الشيطان.) (\$ه)" در اين روايت مانند اولين روايت هر زعمى بر خلاف حقيقت دين كفر انگاشته شده است و در نتيجه شامل انكار جاهلانه همم مى شود. ولى گفتّه شد كه زعم در مورد هر گَمان كذبى بكار مى رود و اختصاص به حال جهل ندارد. گفته شده حديث بخاطر ابان بن ابى عياش ضعيف است.

روايات زير علاوه بر شهادتين پذيرش برخى احكام اسلامى مانند نماز و ... نيز جزو اسلام قرار گرفته است. نتيجه اين اندراج آن است كه همان طور كه انكار شمهادتين موجب خروج از اسلام است نفى پذيرش اين احكام همم موجب خروج از اسلام خواهد

صحيحءٔ بريد العجلىّ، قال: ((سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيّام؟ قال: يسأل: هل عليك فى إفطار ى إثمّ؟؟ فإن قال: لا، فإنَّ على الإمام أن يقتله، وإن قال: نعم، فإنَّ على الإمام أن

اين روايت از بهترين روايات براى نظر اول است. ولى اين روايت به انكار روزه اختصاص دارد و نسبت به ساير ضروريات تصريحى ندارد. و تعميم آن به ساير موارد از نوع قياس باطل خواهد بود.

 رَمَضَانَ، فَهْذَا الْإِنَامَامٌ).
در اين روايت عمل به نماز و روزه .. جزو اسلام قرار گرفته است.

 ("بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلى لُ خَمْس

عَن أُبى جَعْفَرٍ عليه السالم، قَالْ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (رالْاِيمَانْ مَا اسْتَقَرَّ فِى الْقَلْبِ،

 مِنَ الْفِرَقِ كِلِّهَا، وَبِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ، وَعَلَيْهِ جَرَتِ الْمَوَارِيث، وَجَازَ النِّكَاحُ،
 وَأُضِيفُوا إِلَى الْإِيمَانِ،
در اين دو روايت همم برخى فرايض از اركان اسلام و ملاك حقن دم شمرده شده به طورى كه هر گونه جحدى حتى جاهلانه نسبت به اين احكام موجب تر ك آنها و نقص در تحقق اسلام مى شود.

در روايت دوم احكامى كه همؤ فرق اسلامى بر آن وفاق دارند ملاك اسلام و موجب حقن دماء شمرده شده است. و از ميان آنما چههار فريضه اصلى ذكر شده است. خبر إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن علىّ بن أبى حمزه، عن أبى بصير، عن أبى عبدالّّه عليه السلام قال: ((من منع قيراطاً من الز كاه فليس بمؤمن ولا مسلم ...)" (٪) والحديث مضافاً إلى كونه مجهولًا ب: ((إسماعيل بن مرّار)"، ضعيف ب: ((علىّ بن أبى حمزهٔ)) حيث إنّه واقفىّ، بل هو أحد عمد الواقفة كما قاله


اين روايت هم حكمم را بطور خاص در مورد زكات مطرح كرده است. مسلم اطلاق اين روايت پذيرفته نيست و مخالف صريح روايات ديگر است. پس بايد به منع جاحدانه تقييد شود و قابل تقييد به منع جاحدانٔه عالمانه است. و راه ديگر آن است كه فقط نفى ايمان مقصود باشد نه نفى اسلام.

نكته:
هر چنـد به اين روايات براى كفر هر جاحد نسبت به همؤ احكام نمى شود استدلال كرد ولى مى توانند شاهدى بر نظريه مشهور كه مساله را به ضروريات منحصر كرده اند باشد.

سوال
اما پرسش اساسى اين است كه آيا هر كفرى با خروج از اسلام و ارتداد مساوى است؟ روايات زير اين امر رانفى مى كند:

پاسخ
در رواياتى در مورد كسى كه حتى نادانسته جحد حكم ! لهى مى كند كافر اطلاق شده كه مى تواند به خروج از اسلام تعبير شود ولى روايات متعدد زير در باره معنى كفر روشن مى كند كه هر كفرى به معنى خروج از اسلام نيست. در برخى رواياتى هر اقامٔٔ بر كبيره را به اين جهت كه است استخفاف به امر المى است كفر دانسته شده است. مدلول اين روايات آن است كه هر چند این امر گاه از شرك بدتر خواهد بود مانند كار شيطان ولى چنين كفرى به معنى جحد و انكار و خروج از اسلام





فَهُوْ مُشْرِكت




 يَعْنِى مُسْتَخِفِّ كَافِرْ عَ

 اين روايت هم تارك راه خدا را كه مقابل شاكر است كافر دانسته كه مقصود جحد

كَ Y IFT - Y 9



 الِاسْتِخْفَافُ وَ إِذَا وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ وَقَعَ الْكُفْرُ در اين روايت هم ترك نماز حتى بدون انكار و جحد كفر دانسته شده است با اين كه مسلما با اين عمل خروج از اسلام حاصل نمى شـى شود.

در رواياتى هم عدم اطاعت على ع كفر دانسته شده است. روشن است كه اين امر موجب خروج از اسلام نمى شود. در روايت زير قرار گرفتن كفر در مقابل ايمان و نه اسا اسلام بر همين امر دلالت دارد.








ذَلَلْتُمْ وَ إِنْ عَصَيْتُمُوهُ كَفَرْتُمْ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

 الْإِيمَانُ وَ كُلُّ شَىْءٍ يَجُرُّهُ الْإْنَارُ وَ الْجُحُوْدُ فَهُوَ الْكُفْرُ هر پند در این روايت هر گَنه انکارى كفر دانسته شده است ولى قرار گرفتن جحود در كنار انكار بر ترادف و وحدت معناى اين دو وازه (حد اقل در اين روايت) دلالت دارد. اگر جحود را انگار عالمانه بدانيمم در اين صورت روايت فقط انڭار عالمانه را كفر دانسته است. تقابل با فقره اول ههم این معنى ,ا تاييـد مى كند چون آن چه در مقابل تسليمم است انگار عالمانه است زيرا كسى كه باور ندارد حكمى جزو اسلام است انكار او نفى تسليمم نخواهد

ولى در اين روايت هم كفر در مقابل ايمان قرار گرفته نه در مقابل اسلام و بر خروج از
اسلام دلالت ندارد.

 جَلَّ قَالَ الْكُفْرُ فِى كِتَابِ اللَّهِ عَلَى خَمْسَهُ أَوْجُهِ فَمِنْمَا كُفْرُ الْجُحُوُْ وَ الْجُحُوُْ عَلَى وَجْهَيْنِ
 وَ هُوَ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ لَا رَبَّ وَ لَا جَنَّهَ وَ لَا نَارَ وَ هُوَ قَوْلُ صِنْفَيْنِ مِنَ الزَّنَادِقَهِ يُقَالُ لَهُهُمُ







 النِّعَمْ
اين روايت همر براى اين كه هر كفرى به معنى خروج از اسلام نيست دلالتى روشن دارد.
طبق اين روايت شريف كفر يا جحودى است و يا غير جحودى. كفر جحودى با انكار ربوبيت خداوند و يا انگارى كه با علم به حق بودن امر مورد انكار همراه باشد تحقت مى يابد(متعلق انڭار در روايت ذكر نشده است). پس طبت اين روايت در صورت جهمل كفر جحودى محقق نمى شود.








 و الضلال و الفسق و ركوب الكبائر فمعنى الكفر كل معصيئ عصى الله بها بجهبأ الجحد و و و الا الإنكار و الاستخفاف و التهاون فى كل ما دق و جل و فاعله كافر و معناه معنى كفر من أى ملئ كان و من أى فرقُٔ كان بعد أن تكون منه معصيئ بهذه الصفات فهو كافر و معنى
 ففاعلها مشرك و معنى الضلال الجهل بالمفروض و هو أن يترك كبيرئ من كبائر الطاعأؤ


لها تاركا بغير جههٔ الإنكار و التدين بإنكارها و جحودها و لكنن يكون تاركا على جهألا التوانى و الإغفال و الاشتغال بغيرها فهو ضال متنكب عن طريق الإيمان جاهل به خار خارج منه مستوجب لاسم الضلالئ و معناها ما دام بالصفئ التى وصفناه بها فإن كان هو الان الذا مال بهواه إلى وجه من وجوه المعصيئ بجهئ الجحود و الاستخفاف و التهاون كفر و إن هو هو مال بهواه إلى التدين بجههأ التأويل و التقليد و التسليهم و الرضا بقول الآباء و الأسلاف فقد أشرى و قلما يلبث الإنسان على ضلالئ حتى يميل بهواه إلى بعض ما وصفناه من صفته

## تحفالعقول ص: ا ا

و معنى الفسق فكل معصيئ من المعاصى الكبار فعلها فاعل أو دخل فيها داخل بجهئ اللذهٔ و الشههوء و الشوق الغالب فهو فسق و فاعله فاسق خارج من الإيمان بجهئ الفسق فإن دام فى ذلك حتى يدخل فى حد التمهاون و الاستخفاف فقد وجب أن يكون بتهاونه و استخفافه كافرا و معنى راكب الكبائر التى بها يكون فساد إيمانه فهو أن يكون منهممكا على كبائر المعاصى بغير جحود و لا تدين و لا لذهٔ و لا شهوهٔ و لكـن من من جهئه الحميأ و الغضب يكثر القذف و السب و القتل و أخذ الأموال و حبس الحقوق و غير ذلك من لا لا

المعاصى الكبائر التى يأتيها صاحبها بغير جهئ اللذهٔ و من ذلك الأيمان الكاذبأ و أخذ الربا و غير ذلى التى يأتيها من أتاها بغير استلذاذ و الخمر و الزنا و اللمهو ففاعل هذه الأفعال كلها مفسد للإيمان خارج منه من جهئه ركوبه الكبيرة على هذه الجههأ غير مشرك و لا كافر و لا ضال جاهل على ما وصفناه من جهئ الجهالئ فإن هو مال بهواه إلى أنواع ما وصفناه من حد الفاعلين كان من صنفه

ادله طريقيت
July 13, 2010 ,Tuesday AM

همان گونه كه متذكر شديم گرايش حاكم بر فقهاى معاصر نظريه طريقيت است كه منكر ضرورى را در صورتى كه از روى علم و عمد حكم المهى را انكار نكرده و انكارش در حقيقت به انكار رسالت باز نترددد مرتد نمى دانند.
 ارتداد، استصحاب ما را ملزم مى كند كه وى را همحچنان مسلمان بدانيم و آثار اسلام را بر وى مترتب كنيم.
علاوه بر اين روايات فراوانى كه اسلام را مجرد اقرار به وحدانيت الهى و رسالت پيامبر اكرم ص دانسته و شهادتين را عامل حفظ و حقن دم افراد شمرده نيز بر عدم خروج مسلمانى كه منكر ضرورى شده مادامى كه نقض اقرار به توحيد و رسالت نكرده دلالت دارد. اين روايات از اين قرارند:












نتيجه
روايات بر اين كه هر جاحد و منكرى به مجرد انكار اين كه حكمى از اسلام است خارج

از اسلام است تام نيست و تنها جحدى كه همراه با علم باشد موجب خروج از اسلام است. روشن است كه چنیين جحدى با انكار رسالت لااقل در آن بخش مساوى خواه و انكار تام و يا مبعض رسالت خواهد بود و چنين انكارى موجب ار تداد است.

