بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

مطهرات حکم اوانی و ظروف جلسه8 مساله44...31/3/1400

( فی الاوانی - ادامه بحث استعمال ظروف شراب - اقوال در مورد روایت ابی ربیع شامی - نظر استاد - استعمال ظرفهای طلا و نقره - مصداق اول برای اکل و شرب - اقوال - معنای کراهت در روایت از نظر استاد )

بحث در این بود که ظروف شراب در صورتی که شسته شود قابل استفاده است اگرچه شراب در درون ظروف نفوذ کرده باشد ولی برخی از علماء استفاده از ظروف را ممنوع کرده اند که با توجه به دو روایت گفتند کراهت دارد ،

در مورد روایت ابی ربیع شامی که دو قول است :

قول اول : ابی ربیع ضعیف است و نام ایشان خلید بن اوفی است که خالد او را صدا می زدند و آقای خویی (ره) هم ایشان را تضعیف کرده چون در رجال توثیق ندارد و ایشان شیعه است اما توثیق ندارد

قول دوم : ایشان ضعیف نیست مثل مرحوم شهید در شرح ارشاد این است که روایت ابی ربیع چون در طریق حسن بن محبوب است و اجماع علماء تصحیح روایت ایشان از طریق حسن بن محبوب هستند لذا یک توقیفی به حساب می آید و شیخ هم در فهرست ذم و مدحی نکرده و فقط گفته وله کتاب ، برخی از علمای حدیث مبنای ذم را قبول دارند و می گویند اگر طریق شخصی به موثقی برسد یعنی آن موثق از آن شخص نقل کند کافی است چون که بسیاری از علمای حدیث قائل هستند به اینکه شاگردان امام صادق علیه السلام ۳۰۰۰ نفر بودند و بعضی قائل هستند ۴۰۰۰ نفر بودند ولی در کتب رجال ۳۰۰۰ نفر ضبط شده است ، حال همه ۴۰۰۰ نفر را علما حکم به توثیق کرده اند ، ابن شهر آشوب در معالم العلماء ، طبرسی در الاعلام الوری ، شیخ طوسی و شیخ حر عاملی کتابی دارد به نام امل الامال در ترجمه ابن ربیع شامی نفی بُعد کرده است به دلیل اینکه جماعتی از علمای ما حکم به توثیق ۴۰۰۰ شاگردان امام کرده اند

نظر استاد : لذا به نظر ما تضعیف ایشان که از روی مبنای اول باشد بعید است

روایت ابی ربیع با صحیحه محمد بن مسلم منافات دارد و این تنافی باعث شده که از نظر دلالی آن را قبول کنیم و مخدوش است

تنافی اول : درباره الحنتم اثبات بأس کرده است و گفته اگر حنتم شسته شود اشکال دارد در حالی که صحیحه محمد بن مسلم امام صادق علیه السلام فرموده لا بأس ، بالاخره نمی دانیم استفاده از حنتم اشکال دارد یا نه؟

تنافی دوم : این روایت معارض با روایاتی است که ظروف شراب را قابل برای پاک شدن می دانند که اگر ظروف شراب شسته شود پاک می شود و بسیاری از روایات موثقه و صحیحه و حسنه هستند لذا روایت ابی ربیع توان معارضه با آن روایات را ندارد و آنها مقدم هستند و لذا ما می توانیم سه تا فتوا بدهیم :

فتوای اول : استفاده از ظروف شراب آن ظرفهایی که شراب در آن نفوذ می کند نه حرام و نه مکروه است چون هم با دلیل صحیحه و هم در دلالت ابی ربیع خدشه وارد شده است و دلالت هیچ کدام پذیرفته نشده است

فتوای دوم : مرحوم سید در عروه استفاده از ظروف شراب را مکروه می داند ولی ما کراهت را در ظروفی می دانیم که فقط در مورد روایت همان دو ظرف

فتوای سوم : از باب تسامح در ادله سنن قائل به استصحاب ترک استفاده از ظروف شراب باشیم و بگوییم که احتیاط مستحب آن است که از ظروف شراب برای اکل و شرب استفاده نکنیم

مساله چهارم : استعمال ظرفهای طلا و نقره است ، خود استعمال مصادیقی دارد :

مصداق اول : این ظروف را برای اکل و شرب استفاده شود ، اجماع فقها بر حرمت است مثل مرحوم علامه و مرحوم شهید و مرحوم محقق و مرحوم سید در مدارک ، در مقابل اجماع دو قول دیگر می باشد :

قول اول : شرب از این ظروف حرام است اما غذا خوردن حرام نیست

قول دوم : اکل و شرب از این ظروف مکروه است مرحوم شیخ در خلاف و هم چنین شافعی اما شافعی گفته استعمال از این ظروف جایز نیست و مرحوم علامه در کتاب معتبر و مختلف و مرحوم شهید در ذکری عدم جواز را حمل بر تحریم کرده اند و فاضل هندی در کشف اللثام این حمل را بسیار بعید دانسته‌است و به نظر ما حق با ایشان است چون مرحوم شیخ در خلاف گفته که این نهی حمل بر نهی تنزیهی است نه تحریمی یعنی مکروه است

سوال : مستند مرحوم شیخ درخلاف چیست ؟ مستند ایشان روایات است مثل صحیحه ابن بزیع که از امام کاظم علیه السلام سوال کردم از ظرف نقره که امام مکروه دانستند یا در صحیحه حلبی آمده که انه کره انیة الذهب و الفضة

به نظر ما تعبیر به کراهت ، کراهت مصطلح نیست ، کراهت در اصطلاح فقها یکی از احکام خمسه است اما کراهت در لسان اهل بیت علیهم السلام به معنای مبغوضیت درمقابل محبوبیت است اتفاقا در آیات قرآن به این معنا است مثلا در سوره مبارکه بقره آیه ۲۱۶ ..... فعسی ان تکرهوا شیئا یا در حجرات آیه ۱۲ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میة فکرهتموه یا آیه ولو کره المشرکون ، از آنجایی که فقه در دوران شیخ مفید و شیخ طوسی همان فقه روایی مأثور بود مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف همان واژه روایی را نقل کرد اما در فقه متاخرین که فقه استنباطی است یعنی رد فروع به اصول است

شاهد استاد : متن کتاب الخلاف در کتاب زکات است که دارد استفاده از ظروف طلا و نقره حرام است و حرام با مبغوضیت مناسبت دارد