**بخشودن و رابطه آن با مجازات: آیا بخشودن و مجازات قابل جمع اند؟**

سید مصطفی موسوی اعظم[[1]](#footnote-1)

مجتبی صادقی کهمینی[[2]](#footnote-2)

دین به عنوان یک نظام تربیتی، واجد مولفه های تربیتی گوناگونی است. «بخشودن» و «مجازات» به عنوان روشهای تربیتی در نظام های اخلاقی و دینی مورد توجه است. در نگرش ابتدایی و عامیانه، ناسازگاری میان خواست به «بخشودن» و خواست به «مجازات» وجود دارد. در این نگرش، درخواست به مجازات، همیشه برخاسته از میل به انتقام جویی است و ناسازگار با بخشودن است. با باور نگارنده، با تبیین دقیق معنای بخشودن، ملازمه ای میان مجازات و انتقام جویی نیست و در عین بخشودن می توان خواهان مجازت فرد خاطی بود. از این روی، این نگرش که بخشودن به معنای چشم پوشی از مجازات است، اشتباه است. مجازات دلایلی اعمّ از انتقام جویی دارد که عبارتند از: **1)** داشتن جنبه بازدارندگی برای دیگران؛ **2)** تحقق عدالت اجتماعی؛ **3)** فهماندن ماهیت غیر اخلاقی عمل فرد خطاکار به خودش . از این روی، فرد قربانی می تواند در عین بخشودن خطاکار، خواهان مجازات آن باشد. اما مجازاتی که صرفاً به منظور انتقام جویی است، ناسازگار با بخشودن است.

***کلید واژگان:*** بخشودن، مجازات، انتقام جویی، عدالت، قربانی، خطاکار.

1. استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج. [↑](#footnote-ref-1)
2. دانش آموخته فقه ومبانی حقوق دانشگاه تهران. [↑](#footnote-ref-2)