بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

مطهرات حکم اوانی و ظروف جلسه1...19/3/1400

( فصل : فی الاوانی - حکم استفاده از ظروف که از حرام ساخته شده - موارد آن - اشکالات مربوط به اقسام - جمع بین روایات مانعه )

فصل جدید : درباره احکام ظروف می باشد.

مساله یک : حکم استفاده از اقسام ظرفهایی که از حرام ساخته شده است ، یکی از آن ظرفها از پوست حیوان نجس العین یا از پوست مردار ساخته شده است مثلا مَشک که استفاده از این ظروف که در مواردی که طهارت شرط است چون این گونه ظروف به خاطر اینکه از نجس ساخته شده همه خوردنی ها را نجس می کند و خوردن آن حرام و وضو و غسل از نجس باطل است

مورد دوم : ظرفهای ساخته شده از پوست نجس العین یا مردار برای جاهایی که طهارت شرط نیست مثل اینکه از این ظرفها برای غذا دادن حیوانات استفاده شود ، مرحوم سید فتوا داده که احتیاط آن است که از این ظرفها در این موارد استفاده نشود و ظاهرا این احتیاط وجوبی است چون مسبوق به فتوا نیست

اما اشکال مرحوم خویی ره به ایشان : مرحوم سید در مساله ۱۹ مبحث نجاسات باب میته استفاده از این ظروف در مواردی که طهارت شرط نیست جایز دانسته است فرموده : یحرم البیع المیته .... ، اما در اینجا احتیاط واجب بر عدم جواز آن داده است

جواب استاد : تناقضی وجود ندارد چون بین استعمال و انتفاع فرق است چون انتفاع اعم از استعمال است چون انتفاع هم شامل خرید و فروش و اجاره و هم استفاده برای اکل و شرب و غذا دادن به حیوانات می شود اما استعمال خاص است مثلا از این وسیله می تواند علوفه جابجا کند و آنچه سید در آن بحث فرمود انتفاعات است اما اینجا استعمال است یعنی از این سطل به حیوانات غذا بدهد

تنها اشکالی که بر سید وارد است این است که ترک جمیع انتفاعات غیر استعمالات را احتیاط واجب دانست و غیر ظروف از پوستهای نجس العین یا میته را ملحق به ظروف کرد وجه اشکال این است که در مبحث میته بحث شد که برخی از انتفاعات جایز است مثل غذا دادن به حیوانات و قسمتی از میته را به قلاب صیادی برای صید ببندند لذا حق این بود که مطلب انتفاعات را فتوای به عدم جواز نمی دادند چرا که سابقا انتفاع به اینها را جایز دانستند

مرحوم کاشف الغطاء در کشف الغطاء برخی از انتفاعات را ذکر کردند که یکی از آنها استفاده برای اشتعال آتش حمام است یا قرار دادن این پوستین برای ساختمان یا کشتن برخی از حیوانات موذی که اینها استعمال نیست و انتفاع است پس نباید مطلقا احتیاط واجب بر ترک انتفاعات از این پوستین ها فتوا داد لذا اظهر نزد ما این است که برخی از انتفاعات جایز است همانطور که در کشف الغطاء ذکر شد البته روایات متعارض است که برخی ممنوع کرده و در همان جا فقها دو راه حل فرمودند یکی : این که این روایات مانعه را حمل بر تصرفاتی که متوف بر طهارت است شود و دوم : اینکه حمل بر کراهت کردند که مکروه است از این مشک آب به حیوان بدهند

مورد سوم : اشیایی که از پوست مرداری که خون جهنده ندارد مثل ماهی ساخته شود مرحوم سید می گوید که حرمت استفاده از پوست این حیوانات ممنوع نیست گرچه احتیاط مستحب در استفاده نکردن است و به نظر ما حق با ایشان است چون روایات مانعه شامل میته دارای خون جهنده است و شامل میته خون غیر جهنده نیست

مرحوم صاحب جواهر ره هم می فرماید در این بحث این استفاده کردن نیاز به بحث و دلیل ندارد ، چون در مساله ۱۹ مبحث میته روایات مانعه بررسی شد که این روایات ، مردار نجس را شامل می شود و اگر احتیاط مستحب گفته می شود به این خاطر است که عمل به روایات مانعه شود

اشکال مرحوم اقای خویی به این تفصیل فوق : چون اخبار مطلق است و هم میته نحس و هم میته پاک را شامل می شود و ما در اخبار مانعه اعتماد می کنیم به صحیحه علی ابن ابی مغیره : عن علي بن أبي المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ؟ فقال: لا ، وسائل الشیعه ج ۲ ص ۱۰۸۰ ح ۲ ، و اگر کسی ادعای انصراف کند و بگوید این حدیث انصراف به میته نجس دارد نه میته پاک حرف درستی نیست چون ظاهر حدیث مطلق است و هر دو انتفاع را نهی کرده است لذا تفصیل فوق درست نیست

جواب اشکال فوق : فقها بین اخبار مانعه و جواز سه تا جمع کرده اند :

جمع اول : اخبار مانعه را حمل بشود در جایی که طهارت شرط نیست مثلا غذا دادن به حیوانات مشکلی ندارد اما برای وضو اشکال دارد.

جمع دوم :حمل بر کراهت کردند چون اخبار مانعه ظاهر است و اخبار مجوزه نص است و نص بر ظاهر مقدم است

جمع سوم : اخبار مانعه برای حیواناتی است که خون جهنده دارد که اگر بمیرد حرام است استف

استفاده کردن از پوست آنها و اخبار مجوزه اجازه می دهد از حیواناتی که خون جهنده ندارد استفاده کردن را و این هر سه جمع شامل صحیحه علی ابن ابی مغیره هم می شود منظور امام صادق علیه السلام از لاینتفع بشیء استفاده برای کارهایی است که طهارت شرط است مثل شرب و وضو و غسل و هم شامل حکم به کراهت دارد می شود برای آنجایی که طهارت شرط نیست مثل علوفه یا آب دادن به حیوانات که مکروه است و هم اشاره به میته خون جهنده دارد