شر ط علم آمر به تحقتّ منكر و منع تّحسس از آن

باسمه تعالى
بدون ترديد براى وجوب امر به معروف علم به تحقق موضوع امر و نهى يعنى اين كه ماموربهى تر ك شده و يا منهى عنه ای انجام شده لازم است و به صرف احتمال و يا حتى ظن به تر ك معروف نمى توان كسى را امر و يا نهى كرد. اما در اینجا دو پر سش مطرح مى شود:
پرسش اول: اگر با تفحص و بر رسى مى توانيم ظن خود را به علم تبديل كنيم آيا اين
امر بر ما واجب است؟
پاست: مسلماً در واجبات شرعى تحصيل موضوع واجب نيست؛ زيرا موضوع در حكم علت براى تعلق حكم است و بدون تحقق موضوع حكم شرعى هم به آن تعلق نمى گير د. پس تفحص و جستجو نسبت به تحقق موضوع لازم و ضرورى نيست. پرسش دوم: آيا تفحص و تحقيق نسبت به تحقق موضوع منكر جايز است يا حرام؟ محقق قمى فر موده است: »ڭهى از غيبت كه با وجوه مجوزه جايز است در صورت احتمال وجه جواز، واجب بلكه جايز نيست< اطلاق اين فتوا مى گويد كه نيازى به فحص از اين كه آياغيبت با وجه مجوز همراه است يا خير نيست و بدون فحص هم حرام است. براى عدم جواز فحص از تحقق موضوع منكر مى توان به ادله زير تمسك
كرد:

I - آيه Y Y حجرات ((و لاتجسسوا و لايغتب بعضكم بعضا)) اطلاق آيه شامل موضوع مورد بحث مى شود؛ زيرا هر گونه تجسس را، خواه براى كشف منكر انجام شود و يا براى هر كار ديگرى منع مى كند. ץ ץما رواه فی الكافى بسند موثّق عن إسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: (پا دعشر من أسلم بلسانه و لم يخلص أى لم يصل) الإيمان إلى قلبه، لا تذمّوا المسلمين، و لا تتّبعوا عوراتهم، فإنّه

(( ه)). تاج العروس كَتته است:(( العَوْرَه: كُلْ مَكْمَنٍ للسَّتْرِ.)

دلالت اين روايت بر اين كه نبايد درباره امور پوشيده و مخفى مسلمانان تجسس كرد روشن است و يكى از مصاديق عورت، گناهى است كه محتمل است كسى انجام داده

قاعده حمل عمل مسلم بر صحت اين قاعده مورد اتفاق علماى شيعه است. مر حوم سبزوارى كه در ذخيره مستندى جز اجماع براى اين قاعده نمى شناسد: "(لم يثبت عندى دليل واضح على أن كل فعل صدر عن المسلم لا بدّ من حملمها على الى الصحّهٔ بمعنى استتباع الآثار الشرعئُ نعم هى من المقدّمات السّابقةٔ عند الفقهاء الدائرهٔ على ألسنتهم فإن كانت هذه المقدمةٔ إجماعئُ فذاك و إلّا كان للنظر فيه مجال)، (r/4.1)

در كتاب كفايه دو مستند ديگر براى اين قاعده ذكر كرده و گفته است:
 فعل الغير إلى الفساد مع عدم سرائَ فعله إلى الغير،و عدم معرفئ فساده و صحّته إلّا من أخباره و ما فى معناه، و بعض الأخبار الدالّة على أنّه يحمل فعل المسلم على الصحّةٔ)( ج ا، ص: 378) صاحب حدايق هم مستنداتى از روايات براى اين قاعده به شرح زير بيان كرده است: " (أقول: و يمكن الاستدلال على ذلى بالحديث المشهور (پ لم نقف على هذا الحديث بعد الفحص عنه فى مظانه ): (احمل أخاك المؤمن على سبعين محملا من الخير.


 السلام) قال: (رقال أمير المؤمنين (عليه السلام) فى كلام له:ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه، و لا تظنن بكلمةٔ خرجت من أخيك سو سوء و أنت تجد لها لها فى الخير محملا)،. و نحو ذلك من الاخبار الدالئ على حسن الظن بالمؤمن.)( حدايق

الناضر ه؛ جه 10 ( ص: 354) در هر صورت، مفاد اين قاعده آن است كه با وجود وجه صحت، حمل عمل مومن بر

صحت متعين و لازم است و نبايد سراغ احتمال خلاف رفت. البته كسب اطلاع از اين
 و بدون ذكر فاعلش از آن نهى كرد بلامانع است و مشمول اين ادله نمى باشد.

آيا بر ای وجوب امر و نهى لازم است بدانيم شخص دعين و مشخصى مرتكب آن شده و يا اين كه علم اجمالى به اين كه از ميان جمعى بعضى از آنها مرتكب گناهى مى شوند كافى است تا نهى از آن را به صورت عام و بدون اين كه فرد خاصى را مخاطب خود قرار دهيم واجب باشد؟ پاسخ: در اين صورت نهى به صورت خطاب عام واجب است؛ به شرط اين كه بدانيم مرتكب در ميان جمع حاضر است و غرض از امر و نهى با خطاب كلى به اعضاى جمع حاصل مى شود و براى حصول نتيجه لازم نباشد خطاب را متوجه شخص مرتكب كنيم؛ زيرا اولاً، دليلى براى تقييد خطاب به مرتكب معين وجود ندارد و اطلاقات امر به معروف شامل صورت معين نبودن فاعل منكر و تار ى معروف هم مى شود،

ثانيا، غرض شارع از وجوب فريضه اين گونه نهى را بر ما الزامى مى كند؛ زيرا در اين
 هنكر وجود دارد و ما بر تامين اين غرض توانايى داريم و مانعى هم وجود ندارد.

## آيا علمِ فاعل منكر لازم است؟

و وجوب امر به معروف و نهى از منكر مشروط به اين است كه فاعل منكر و تار ى معروف به منكر بودن فعل خود عالم باشد يا خير؟ جهل فاعل دو گونه است: يا جهل به موضوع است مثل اين كه نمى داند اين ظرف خمر است و مى خواهد آن را بياشامد و يا جهل به حكم است مثل اين كه حكم حرمت خمر را نمى داند. در صورت جهل فاعل به موضوع، عدم وجوب نهى از منكر مورد اتفاق فقهاست و كسى به وجوبش قايل نيست. ولى اين نظريه به صورت مطلق قابل مناقشه است؛ زيرا در صورتى كه موضوع، امرى قابل توجه باشد صورت جهل به موضوع هم مشمول ادله نهى از منكر خواهد بود، مثل اين كه كسى اشتباها بجاى دزد مى خواهد بسوى

فرد محترمى تيراندازى كند．حتى بازداشتن كسى از ايراد صدمه به خود نيز مصداق نهى از منكر خواهد بود．اما مصاديقى مانند اشتباه قبله و نماز در لباس نجس خارج از بحث است زيرا ارتكاب آنها حرمت تكليفى ندارد． اماآيا نهى جاهل به حكم واجب است يا خير؟ در كلمات قاطبةٔ فقما تصريحى به اعتبار شر طيت علم به حكم نشده است．در فقماى هزارءٔ اول شيعه تنها كسى كه متعر ض اين مساله شده و شر طيت علم به حكم را نفى كرده شهيد اول در كتاب القواعد و الفو／يد است：
» لا يشترط فى المأمور و المنهى أن يكون عالما بالمعصية، فينكر على المتلبس بالمعصية بصورة تعريفه أنها معصية و نهيه عنها و كذا المتناول للمعصية، فإنه ينكر عليه، كالبغاة، لأن المعتبر ملابسته المفسدة واجبة الدفع، أو تاركا لمصلحة واجبة الحصول، كنهى الأنبياء عليهم السلام عن ذلى فى أول البعثة، و قد كان المتلبسون غير عالمين بذلك．و لأن الصبيان 》٪＂《 و المجانين يؤدبون و لا معصية، 《 فاضل مقداد هم در نضد القواعد عين عبارت شهيد را ذكر كرده است． در ميان دعاصرين مر حوم حكيم در منماج الصالحين به اين شرط اشاره كرده ولى بر خلاف شهيد علم به حكم را شرط وجوب نهى دانسته است： „٪ الرابع：أن يكون المعروف و المنكر منجزا فى حق الفاعل فإذا كان معذورا فى فعله المنكر أو تركه المعروف لاعتقاد أن ما فعله مباح و ليس بحرام، أو أن ما تركه ليس بواجب و كان معذورا فى ذلى للاشتباه فی الموضوع أو الحكم اجتهادا أو تقليدا لم يجب شىء．（منهاج الصالحين（المحشى للحكيم）، ج ا، ص：489）؛

صاحب هدى المتقين－از اعقاب كاشف الغطا－نيز گفته است： ＂او لا يشترط كون المأمور أو المنهى عالما بالمعصية فينكر على المتلبس بها بصورة تعريفية إنها معصية《

از كلمات فوق وجود دو نظريه شرطيت علم مامور و منهى و عدم شرطيت روشن گرديد؛ شهيد اول بر عدم شر طيت و آيت الله سيد محسن حكيم بر وجود پنين شرطى عقيده داشتند． استللال ها بر عدم شرطيت علم：

اول: اطلاق ادله امر به معروف مى گويد بايد در مقابل منكر عكس العمل نشان داد و
فاعلش را نهى كرد، خواه فاعل عالم باشد و يا نباشد.
مناقشه: بر عملى كه از روى جهل انجام شده منكر صدق نمى كند. در تعريفى كه در كلمات متكلمين براى معروف و منكر ذكر شده مى توان شاهدى بر این مناقشه پیدا كرد. در اين تعريف آمده است:

״و المعروف كل فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلى
أو دل عليه و المنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه و الحسن ما للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن يفعله و القبيح هو الذى ليس للمتمكن منه و من العلم بقبحه أن يفعله <تحرير الاحكام.
در اين تعريف علم به معروف بودن و يا قبيح بودن در معناى معروف و منكر دخيل دانسته شده است، يعنى حسن و قبح فعلى بر ای اتصاف عمل به معروف و منكر كافى نيست بلكه حسن و قبح فاعلى هم لازم است. پٍاسخ: دليلى كه دخالت حسن و قبح فاعلى را در معناى معروف و منكر ثابت كند اقامه نشده است. مطابق معناى لغوى، چییى كه از نظر عرف مردم و يا دين مورد قبول و پذيرش باشد معروف و اگر از سوى اين دو مر جع مورد انگار باشد منكر است و علم فاعل در آن دخالتى ندارد.
دوم: غرض شارع از تكليف؛ زيرا اگر غرض شارع از نهى از منكر عدم تحقق آن در
خارج باشد تفاوتى ميان علم و جهل فاعل وجود ندارد.
مناقشه: ممكن است غرض شارع از تكاليف به انجام معروف و يا تر ك منكرات ارتقاى معنوى مكلفين باشد و اين ارتقا فقط در صورت علم مكلف حاصل مى شود و تر ک دعروف و يا فعل آن بدون علم اثرى بر ارتقا و يا زيانى در عدم ارتقا ايجاد نمى كند(منتظرى،دراسات)

پاسخ: اگر این نظريه در مورد تكاليف عبادى پذيرفته باشد در تكاليف غير عبادى پذ يرفته نيست زيرا در این تكاليف كه علاوه بر رشد معنوى داراى آثار دنيوى و اجتماعى است در اين كه عدم تحقق منكر حتى در حال جهل فاعل نيز مورد غرض شارع است ترديدى نمى باشد





اين روايت صحيح را كلينى و تهذيب و هدايه صدوق نقل كرده اند. طبق تصريح اين روايت امر جاهل نيز مصداق امر به معروف است و كسى كه از شمول آن خارج شده است عالم عامدى است كه موعظه پذير نيست. نكته: ذيل روايت كه صاحب سوط را مقابل گروه اول قرار داده و خارج كرده روشن مى كند كه در قسمت صدر هم تاكيد بر این است كه چهه عالم 9 چچه جاهل بايد وعظ پذير باشد نه كسى كه با اتكاء و زور و قدرت منكر انجام مى دهد و اميدى به اصلاحش نيست.

دليل شرطيت علم
اول: برائت شرعى و عقلى از وجوب. در صورتى كه شمول اطلاق ادله نسبت به صورت جهل فاعل مورد مناقشه قر ار گيرد و دليل لفظى نتواند آن را اثبات كند اصل عملى برائت شرعى مى تواند آن را نفى كند و حجتى بر عدم وجود تكليف بر نهى از منكر باشد.

برائت عقلى هم در منكر هايى كه مفسدهٔ عظيم بر فعل آنما متر تب نمى شود جارى است. اما در مورد منكر هاى بزر گ اساسا فرض جهل عقلى مرتكب وجود ندارد زيرا مسلما هر عاقلى نسبت به قبح ارتكاب چنين منكر هايى عالم است. دوم: مى توان در شرط اصرار فاعل بر ارتكاب منكر تاييدى را بر شرطيت علم ادعا كرد؛ به اين بيان كه در معنا و مفهوم اصرار بر ارتكاب، وجود اقدام آ گاهانه مستتر

مناقشه: اين استدلال تمام نيست زير ا بر فرض وجود چحنين دلالتى، شرط اصرار به اين معناست كه اگر جايى عمل فاعل منكر آگاهانه است شرط اصرار هم وجود دارد و اگر آكًاهانه نيست شرط اصرار به انتفاى موضوع منتفى مى شود. علاوه بر اين، ادعاى فوق مخدوش است و در عملِ غير عالمانه هم اصر ار قابل تصور است؛ زيرا عدم علم فاعل به منكر بودن عملش به معناى وجود مظنةً اصرار است.

## مساله وجوب ارشاد جاهل

براى وجوب نهى فاعل منكر جاهل، به قاعده (وجوب ارشاد جاهل)" استدلال شده است. ادله ای كه براى وجوب ارشاد جاهل اقامه شده متعدد است. يكى از ادله وجوب ارشاد جاهل همين ادله نهى از منكر و روايت صحيح يحيى الطويل مى باشد. ادله ديگرى هم مانند آيه سوال و آيات حرمت كتمان و روايت (رفليبلغ الشاهد الغايب) و نيز علت تشريع احكام و لزوم تعطيل احكام براى وجوب ارشاد جاهل اقامه شده كه جملگى قابل مناقشه است. استدلال قابل توجه بر اين قاعده „(آئَ نغر) است.

## سخنى در دلالت آيه نفر بر وجوب ارشاد جاهل

بيان استدلال آيه نفر بر وجوب ارشاد جاهل اين است كه در اين آيه دربارة علت وجوب نفر آمده است: (اليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا اذا رجعوا اليهم لعلمهم يحذرون). در اين آيه علت نهايي نفر حذر مردم شمرده شده - خواه حذر كيفر مردم و خواه حذر از مخالفت با دين. علت ميانى، انذار مردم؛ تفقه در دين هم مقدمه انذار است؛ البته ممكن است تفقه صاحبان فقاهت هم خودش علت مستقلى باشد يعنى اگر آنها ديگران را هم انذار نمى كردند همين كه خودشان در دين فقيه شوند و از اين راه به كمال علمى و عملى بر سند علتى مستقل براى وجوبش مى باشد. رواياتى كه مى كويد طلب العلم فريضه على كل مسلم و مسلمه هم مويد اين وجه مى باشد. پس انذار نتيجه تفقه و فهم دين است؛ ولى آيا همةٔ تفقه ها بايد مستقيما حاوى انذار باشد؟ در اين صورت تغته در دين به مباحث مربوط به قيامت و كيفر محدود مى شود. پاسخ اين است كه همين كه براى مردم معارف و احكامى گغته شود و تنبه داده شود كه ناديده گرفتن و مخالفت با آنها موجب كيفر است همين خود مصداق انذار است و حذر مردم هم با عمل به احكام حاصل مى شود. پس دلالت اين آيه بر وجوب بيان احكام براى مردم و ارشاد آنان كه مقدمه حذر مردم از مخالفت و از كيفر است تمام مى باشد.

مناقشه: بايد در مورد ارشاد جاهل قائل به تفصيل شويم يعنى ارشاد جاهلى كه

جهلش عن تقصير است واجب است چون حاوى انذار است ولى اگر جهلش عن قصور است ارشادش واجب نيست جون چنين كسى مخالفتش با حكم مجهول كيفر ندارد و تذكر به او انذار محسوب نمى شود. پاسخ: اولا، چون لينذروا با واو عطف ذكر شده جاى اين احتمال را باز كرده است كه
 يكى از اين محتمل ها همين است كه تعليم براى جاهلان عن قصور واجب باشد با اين كه همر اه با انذار نباشد.
ثانيا، ممكن نيست ميان جاهل مقصر و قاصر به فصل قايل شويم؛ زيرا امكان چینين شناسايى و تفكيكى ميان مامور قاصر و مقصر غالبا براى امر و ناهى وجود ندارد و اين تفصيل بى حاصل خواهد بود. علاوه بر اين، در غرض شارع هم اين تفصيل راه ندارد زيرا ار تكاب عمل حرام براى هردو جاهل مفسده دارد و بايد از اين مفسده جلوگيرى شود.

