## بنام خدا

## نظريه عدم ارتداد منكر غير ضرورى مطاقا

Monday, July 05, 2010 PM 1 $\cdot:$ \&

نظريه مشهور ميان فقهاى شيعه ارتداد كسى است كه يكى از ضروريات اسلام را منكر شود. در مقابل اين نظريه دو احتمال ديگر قابل طرح است: 1. تنهها جحد عالمانه فرايضى مثل نماز و روزه و ز زكات و حج موجب ار تداد اد و و خروج از اسلام است زيرا روايات مى گويد اسلام بر اين چند امر مبتنى است: »الإسلام هو الظاهر الذى عليه الناس: شهادهٔ أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمّدا رسول اللّا اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و إقام الصالاء و إيتاء الز كائ و حجّ البيت و صيام شهر رمضان، فهذا الإسلام" ولى جحد ساير احكام حتى با علم به اين كه جزو اسلام اند مادامى كه با تكذيب صريح

پیيامبر و اصل دين و رسالت همراه نشود موجب خروج از اسلام نيست. اما عقايد اسلامى : اگر اسلام با شهادتين و اعتراف و قبول توحيد و رسالت حاصل مى شود پس انكار تمام عقايداسلامى حتى عالمانه همم مثل صفات الهى و حتى معاد و بهشت و جهنم و خصوصيات آنها مضر نيست. بلى، اگر عقيده به معاد را جزو اركان اعتقاد دينى دانستيم كما هو الحق انكار اصل آن هم موجب ارتداد خواهد بود اما انكار خصوصياتش مانند انكار معاد جسمانى. مشهور معاصرين قائل اند انكار عالمانه تمام اين عقايد موجب كفر و ار تداد مى شود ولى انكار از روى جهل معاد و بهشت و جهنمـ موجب خروج از دين است اما خصوصيات آنها خير. (به جز آملى ره كه ايشان خصوصيات را همم معتبر دانسته است)
مى توان گفت همان طور كه در احكام برخى ضروريات مقوم و ركن اسلام اند و انكار عالمانه شان موجب ارتداد خروج از اسلام است برخى عقايد هم مقوم اسلام اند و انكار عالمانه آنها موجب ارتداد خروج از دين است. اين موارد را بايد از روايات بدست آورد. مثلا ولايت از اين قبيل نيست زيرا مى دانيم در صدر اسلام اين امر موجب ارتداد رسمى و ترتب آثار آن نسبت به معاندان هم نشد. مى توان گفت اصل توحيد و نبوت و رسالت پیامبر اكرم ص و معاد از اين قبيل است. و ساير موارد نه انكار عالمانه و نه

جاهلانه آنهاموجب ارتداد نمى شود.
پس نظريه مختار اين است كه ارتداد و خروج از اسلام فقط در صورتى كه فرد برخى احكام يا عقايدى كه ركن تدين به اسلام معرفى شده را منكرشود اما انكار ساير احكام و عقايد حتى به طور عالمانه هر چند موجب كفر حقيقى است ولى موجب خروج ظاهِ

از اسلام نيست.
|دلّه نظريه

استدلال اول ما براى اين نظريه روايات باب ارتداد است. رواياتى كه درباره احكام ارتداد وارد شده نشان مى دهد كه نفى رسالت لازم است مثل اين كه تكذيب پییامبر اكرم ص رص كند يا اين كه به دين ديگرى مثل نصرانيت بگگرود. اما انكار رسالت فى الجمله مثل اين كه بكويد اين حكمم اسلام را قبول ندارم بدون اين كه تصريح به تكذيب رسالت كند

مرتد كسى است كه تصريح به جحد رسالت و تكذيب پيامبر كند در اصل ادعاى رسالت يا در بخشى از رسالت.(حاج شيخ نقل شده كه انكار اصل رسالت لازم است) بنابراين حتى با انكار عموميت رسالت پییامبر يعنى بگويد پییامبر اكرم براى همگان مبعوث نشده مرتد نمى شود.

بردسى روايات ارتداد
برخى روايات فقط به اين كه جحد نبوت و رسالت موجب كفر يا خروج از اسلام مى
شود اشاره دارد مثل روايت عمار ساباطى:




عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقْتُلَهُ وَ َلَا يَسْتَتِبِبُهُ اما روايت محمد بن مسلم مى گويد

 وُلْدْ
|مطابق اين روايت كفر بما انزل هم كافى است ولى آيا كفر بما انزل يعنى كفر به اصل

انزال و اصل رسالت تا با روايت قبل موافق باشد و يا اين كه شامل كفر به منزلات هم مى شود و در صورت دوم آيا بايد مجموعه را انكار كند يا انكار بخش را را هم شا شامل مى

شود؟
عنوان هاى ديگرى كه در روايات براى ارتداد ذكر شده اند عبارتند از: ارتداد و رجوع از اسلام؛ تبديل دين؛ تنصر وتزندق و تبرى از دين خدا:




 تِلْكَ الْحَالْ اين روايت هم تاييد مى كند كه آن چه موجب حلال شدن دم مى شود اظهار برائت از دين است و نه هر انكارى كه در آن برائت وجود ندارد


 خروج ظاهرى. پس اگر در روايتى در موردى، آثار خروج از اسلام بر مطلق كفر مترتب شود معلوم مى شود در آن مورد خاص كفر در به در در دهـ عالى اراده شده مثل اين روايت:

 پيش از اين هم گفتيه اين نكته مورد قبول غالب فقهاى معاصر است كه يكـ وجه جمع ميان روايات را حمل روايات كفر بر مراتب نازل دانسته اند و آن را موجب خرو انـ از اسلام ندانسته اند.به اين ترتيب مشكل تمام رواياتى كه منكر ولايت را و يا دهر درا روايتى كه انكار امورى كه مسلما به ارتداد نمى انجامد را كافر دانسته حل مى شو شـن

ادله نظريه مختار

1. اسلام به اظهار شهادتين تفسير شده است اين به اين معنى است كه ملاك مسلمانى صرف اقرار به شهادتين است و چيز 2. تصديق به پيامبر اكرم كه در بعضى روايات آمده مى تواند به معنى تصديق كلى انى

باشد كه با انكار يكـ حكم قابل جمع باشد
3. اسلام به اقرار بدين الله تفسير شده است و منكر برخى احكام مقر بدين الله است 4. دليلى بر لزوم اقرار به تمام دين و اجزاء آن به صورت تفصيلى و يا اجمالى وجود

ندارد
5. ادله كفر منكر احكام بر كفر معنوى يا مراتب دانى كفر قابل تطبيق است. بررسى روايات كفر نشان مى دهد كه الكافر اشاره به غير مسلم دارد ولى عنوان كان كافر يا فهو كافر يا كفر غالبا بر كفر مقابل ايمان اطلاق شده و ارتكاب بسيارى محرمات با كفر مساوى دانسته شده است. پس رواياتى كه انكار حكمى را كفر مى شمارد نمى تواند بر خروج از اسلام دلالت كند. 6. آثار دنيايى خروج از اسلام فقط بر ارتداد مترتب شده و در هيج روايتى آثار ارتداد بر منكر احكام مترتب نشده است 7. در هييج روايتى به منكر حكمب مرتد گفته نشده است 8. بحث انكار احكام بطور صريح در روايات معدودى مطرح شده است و در اين روايات منكر به عنوان كافر و يا خارج از اسلام شناخته شده است. 9. بر منكر برخى احكام در دو روايت عنوان خارج از اسلام اطلاق شده با توجه به اين كه اين عنوان در روايات ديگرى بر مرتكب گناه اطلاق شده الزاما بر ارتداد دلالت

ندارد.
10. ترتب ساير آثار مثل قبول شهادت و زواج بر منكر حكم اسلامى چذيرفته است زيرا اين احكام بر كفر مترتب است و طبق روايات منكر متصف به كفر مى شود. 11. كفر تنها در صورت انكار ضروريات است كه مبانى اسلام اند و مقوم اسلام اما انكار ساير احكام فرعى حتى در صورت استلزام نمى تواند موجب كفر و خروج از اسلام شود
12. اين استدلال كه اسلام مجموعه ای است كه انكار بعضى آن اصل آن مجموعه را منتفى مى كند صحيح نيست زيرا اعتقاد به همه مجموعه كمال ايمان است ولى اسلام امرى است كه با شهادتين تحقق مى يابد.

نكته قابل تامل اين است كه اگر انكار هر حكمى موجب خروج از اسلام و ارتداد باشد چرا در اين موارد هيج كدام تعبير ارتداد بكار نرفته و نيز تصريحى به ایه ترتب احكام ار ارتداد مثل قتل و بينونت زوج در مورد آنها نشده با اين كه اين گونه انكار بسيار بيشتر از از انكار
 اين كه انكار حكمى موجب ارتداد است نشده است. از اين نكته مى توان استفاده كرد كه خروج از اسلام و كفر در اينجا به معناى ترتب آثار دنيوى نيست بلكه اثر اخروى و حقيقى آن مقصود است نه اثر دنيوى و ظاهرى آن.


تقويت مى كند مثل:
 تهذيب: مَنْ جَدَّدَ قَبْرا أَوْ مُتَّلَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ مِنْ الْإِسْنَا مِ كافى نقل كرده است: r r / A FFF


الْكُفْر بر اين كه خروج نورانيت اسلام هم مورد توجه است اشاره دارد

در برابر اين نظریه چند روايتى قرار دارد كه انكار حكمى از احكام را مستلزم خروج از
اسلام دانسته است اين روايات عبارتند از: |.صحيحه عبدالله بن سنان كه جحد هر كبيره و حكمى را كفر و مستلزم خروج از اسلام دانسته است.

از اين روايت مى توان جواب داد كه اين روايت مفادش بيش از خروج عند الله نيست و تنها به ترتب عذاب اخروى در آن تصريح شده است و اس اما اين كه آثار دنيوى همم بر آن مترتب است از اين روايت استفاده نمى شود．مويد اين كه در رواياتى همم كفر عند الله

مطرح شده است مثل：



يَهُو دِيّاً، وَ إِنْ شِئْتَ نَصْرَاْنِّاً، وَ إِنْ شْئْتَ مَجُوسِيّاً． r．روايت ديگر مكاتبه قصير است كه به طور روشن ترى بر خروج هر جاحد حكمى و
 بخاطر مجهول بودن عبدالرحيم است．هر چند برخى نقل كلينى از وحى را موجب اعتبار وى دانسته اند．ولى اشتراك وى ميان دو نفر اين راه را هم كم اعتبار مى كند．علاوه بر اين ممكن است خروج از اسلام هر داراى مراتبى باشد و الزاما با ارتداد مساوى نباشد． س．رواياتى در مورد قتل كسى كه حدى بر او اجرا شده و دوباره مر تكب شده داريم مثل： صحيحةٔ بريد الوجلىّ، قال：„اسئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنّن أفطر من شهر رمضان ثلاثءٔ أيّام؟ قال：يسأل：هل عليک فیى إفطارك إثمّ؟ فإن قال： ل، فإنّ على الإمام أن يقتله، وإن قال：نعم، فإنّ على الإمام أن ينهكه 》ه《 ضرباً．《

ولى اين روايات خارج از بحث است زيرا در اين روايت افطار سه روز همراه با استحلال موجب قتل دانسته شده است و نمى تواند وجوب قتل را به صرف استحلال بدون عمل ثابت كند．

