**بسم‌الله الرحمن الرحیم**

**فهرست مطالب:**

[ادعاء نبوت 1](#_Toc428280425)

[مرور بحث سابق 1](#_Toc428280426)

[اطلاق روایات 2](#_Toc428280427)

[تفاوت سه فرض در مدعی 2](#_Toc428280428)

[تفاوت مرتد و ساب 3](#_Toc428280429)

[نوع قتل مدعی نبوت 3](#_Toc428280430)

[تقیید حکم 3](#_Toc428280431)

# ادعای نبوت

# مرور بحث سابق

بحث در امر دومی بود که در تحریر آمده بود؛

**«من ادّعی النبوّة یجب قتله، و دمه مباح لمن سمعها منه إلّا مع الخوف کما تقدّم.»[[1]](#footnote-1)**

ادله بحث برگرفته از روایاتی بود که در ابواب حد مرتد ذکرشده است. مسئله دیگری که موردبررسی قرار گرفت، این بود که قتل ساب نیازمند اذن امام یا حاکم است که گفته شد، اینجا از موارد استثناء شده است و طبق نص روایت نیاز به اذن نیست. حکمی در اینجا گفته‌شده حکم الهی است و ولایی نبوده است.

# اطلاق روایات

گفته شد در این جهت فرقی میان کافر و مسلم نیست. این اطلاق از جهتی دیگر نیز جزئیات را تحت پوشش خود قرار می‌دهد که درواقع سه گروه می‌توانند مدعی نبوت باشند؛ مسلم، کافر ذمی و کافر حربی. لذا اطلاق موجود در روایت هر سه گروه را دربرمی گیرد.

## تفاوت سه فرض در مدعی

اما فرقی که این صور دارد در این است که اگر مسلم ادعای نبوت کند، علاوه بر اینکه مشمول این عنوان است، مشمول عنوان ارتداد نیز می‌شود، اگر مرتد فطری باشد حکمی و اگر مرتد ملی باشد حکم دیگری دارد. پس ادعای نبوت دو حد و دو نوع احکام بر آن مترتب می‌شود.

یکی اینکه فرد مسلمان وقتی ادعای نبوت کند، موجب ارتدادش می‌شود. چون خاتمیت و ضروری دین را انکار می‌کند. در برخی صور ارتداد، محکوم به قتل، در برخی حبس و در مواردی دیگر محکوم به افتراق بین او همسرش خواهد شد یا مال او از او سلب خواهد شد.

### تفاوت مرتد و ساب

اختلاف احکامی که بین مرتد و مدعی وجود دارد، بین این دو عنوان جدا می‌کند، پس احکام خاص مرتد مثل نجاست بر او جاری نمی‌شود. اما در قبال کافر ذمی به هنگام ادعای نبوت ارتداد معنا ندارد، تنها دم او مباح خواهد بود.

#### نوع قتل مدعی نبوت

در روایت در قبال حکم فرد مدعی فرموده شده است که او باید کشته شود، اما در رابطه با نوع قتل او اطلاق وجود دارد که چطور کشته شود؟ اما همان‌طور که سابقاً نیز گذشت برای کشتن انواعی وجود دارد، برخی از آن‌ها مانند رجم همراه با مشقت زائد از قتل است یا نوع کشتنی که در قبال مفسد فی‌الارض در آیات و روایات واردشده است، طبعاً اطلاقات بیان‌شده این موارد را در برنمی‌گیرد. و به سمت افراد متعارف آن انصراف دارد.

علاوه بر اینکه قاعده درع نیز در اینجا حکم به امر فوق دارد و هر مشقت زائده‌ای را نفی می‌کند. اما همه این موارد غیر از عناوینی است که در قبال آن‌ها دلیل خاص واردشده است همانند ادله‌ای که در قبال زنا و حکم سنگسار ذکرشده است.

#### تقیید حکم

تقیید دیگری که در قبال این حکم وجود دارد، این است که این حکم مقید به عدم ضرر و حرج است، همان صوری که در باب سب ترسیم شد، در اینجا نیز جاری خواهد شد.

1. **تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحدود؛ ص: 412** [↑](#footnote-ref-1)