بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

مطهرات حکم اوانی و ظروف جلسه22,...22/4/1400

( فصل : فی الاوانی - اگر سماور از طلا باشد خوردن چای حرام است ؟ - اقوال - آیا ماکول و مشروب از ظرف طلا حرام است یا نه ؟ - اقوال - آثار اقوال در این مساله - نظر استاد )

فرع چهارم: اگر سماور از طلا یا نقره ساخته شده باشد ولی بقیه ادوات مثل قوری و فنجان از طلا یا نقره نباشد آیا نوشیدن چای حرام است یا نه ؟ مرحوم سید و اتباعش قائل به حرمت نوشیدن چای هستند اما مرحوم امام و اقای اراکی و گلپایگانی ره شرب را حرام نمی دانند و ریختن و گرفتن چای را از سماور حرام می دانند و هو المختار چون صدق شرب عرفا نمی شود قوری و فنجان طلا و نقره نیست و سماور طلا یا نقره هست و آن اخذ و ریختن حرام است

فرع پنجم : آیا ماکول و مشروب در صورتی که ظرف از طلا یا نقره باشد حرام است یا نه ؟ در اینجا دو قول است :

به مرحوم شیخ مفید و ابی الصلاح حلبی و بحر العلوم نسبت داده شده که حرام است و در عصر ما مرحوم آقای خویی قائل به حرمت است. ، مرحوم بحرانی در حدایق ج ۵ ص ۵۸ این نظر را توجیه کرد که اولا و بالذات اکل و شرب حرام است و ثانیا و بالعرض مشروب حرام است ، نصوص هم مساعد این نظریه است چون نصوص ما را از اکل و شرب ظروف طلا با نقره نهی کرده و حقیقت اکل این است که غذا یا آب را در فضای دهان بریزد و ببلعد اگر بخواهیم اخبار ناهیه را به همین مقدار حمل کنیم مجاز لازم می آید و نمی شود گفت که صرفا تناول حرام است ظاهر ش این است که با قرار دادن غذا و آب دورن این ظرفها اگر چه این غذا و آب در حد ذاتش مباح است اما چون درون این ظرفها قرار گرفت حرمت بر آن عارض می شود مثل اینکه برای گرفتن حق شرعی و قانونی از غاصب مال به حاکم جائر مراجعه شود این عمل حرام است با اینکه آن مال مملوک شرعی طرف است بر او حرام می شود چون به حاکم جور مراجعه کرده است پس اولا و بالذات مال حلال است چون مملوک است و ثانیا و بالعرض حرام شده چون به حاکم جور مراجعه شده است

سوال : آثار عملیه این دو‌ نظریه چیست ؟ اگر حرمت از این کاسه های طلا و نقره به آن طعام سرایت کند و در روز ماه رمضان از این ماکول و مشروب افطار کند افطار او حرام و کفاره جمع دارد مثل کسی که با شراب افطار کرده است اما بنابر قول به حلیت مشروب و ماکول افطار حرام نیست و کفاره ندارد

نظر استاد : حق با مشهور فقهاست چون احکام تکلیفیه دو صورت دارد :

تارة : تعلق به اشیا به عنوان اولی می گیرند عنوان اولی یعنی همان عنوان ذاتی مثلا عنوان اولی آب حلال و میته حرام است

اخری : به عنوان ثانوی تعلق می گیرد مثل اینکه مال غصبی حرام است به عنوان تصرف در مال غیر بدون اذن مالک است و حرمت در بحث ما از این قسم است اکل و شرب از ظروف طلا و نقره به عنوان اینکه استعمال است حرام است و وجهی ندارد عنوان اولی آب و غذا که حلال بود حرمت بر آن عارض شود و اگر عارض شود اجتماع نقیضین لازم می آید و وجه استحاله اجتماع نقیضین یا خلف فرض است و یا انقلاب الشیی عما هو علیه است و اینجا همان انقلاب الشیی عما هو علیه است یعنی یلزم من وجود الحلال عدم الحلال که اگر مشروب مباح و ماکول مباح که اباحه آن به عنوان اولی و ذاتی است بخواهد معروض حرام شود لازم می اید انقلاب یک شیی یا ذاتی بوجود آید

إن قلت : قائلین به حرمت می گویند حرمت به این ماکول و مشروب عارض شده چون این غذا و آب درون ظرف نقره است و انقلاب لازم نمی آید

قلت : به قانون کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات انقلاب لازم می آید چون وقتی بر این آب مباح حرمت عارض شد ذات این آب را از حلیت انداخت مثل اینکه چوب آتش بگیرد حرارت و آتش عارضی است اما منتهی به تبدیل ذات چوب می شود و چوب خاکستر می شود در اینجا با این غذا درون کاسه نقره هم باید بگوییم حلال است ذاتا و هم بگوییم حرام است عرضا که این اجتماع نقیضین است

دومین اثر : اگر مقاله مفید را بپذیریم کسی که غذا و نوشیدنی را از این ظرف طلا خورده باید قی کند و برگرداند چون در روایت نبوی هست که انما یُجَرجِرُ ( شعله می زند ) فی بطنه نار جهنم ، اتفاقا از بیان مفید به عقیده صاحب جواهر استفاده می‌شود که باید بالا بیاورد بخاطر همین حدیث

اشکال استاد :

اولا : این روایت در جوامع روایی ما نیست و ضعیف است

ثانیا : این روایت اشاره به قی کردن ندارد بلکه اشاره به وجود برزخی حرام دارد که با خوردن حرام شکم را پر از آتش می کند مثل آیه ده سوره نساء که انما یاکلون فی بطونهم نارا

اما آن عبارت حرمت استفاده از مال شخصی که به حکم حاکم ظالم استیفا شد آنهم مثل استفاده همانطوری که ماکول و مشروب درون ظرف طلا و نقره به عنوان ثانوی حرام است همچنان مال مملوک استیفا شده به توسط ظالم به عنوان ثانوی حرام است نه عنوان اولی لذا ایشان کار حرامی کرده که به حاکم ظالم مراجعه کرده اما عنوان اولی مال حلال است در اینجا هم به عنوان اولی ماکول و مشروب مباح و فعل او که استفاده از این ظرف است حرام است.