بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

مطهرات حکم اوانی و ظروف جلسه3 مساله2...25/3/1400

( فصل : فی الاوانی - ظرفهای مشرکین و اهل کتاب - حکم ظرفهایی که از پوست حیوانات است - دلیل - حل روایات متعارض )

مساله دوم : درباره ظرفهای مشرکین اهل کتاب است ، اموری در این مساله بحث می شود :

امر اول : حکم ظرفهای مشرکین و سایر کفار زمانی که از پوست حیوانات ساخته نشده باشد مثل ظروف چینی و گلی و شیشه ای ، مرحوم سید نوشتند که این ظرفها پاک است مگر اینکه رطوبتی از بدن کفار به این ظرفها سرایت کرده باشد که در این صورت نجس است و باید شسته شود و این فتوا بین فقها معروف است ، فاضل هندی در کشف اللثام ادعای اجماع بر این فتوا کرد و دلیل این فتوا دو چیز است :

دلیل اول : استصحاب طهارت جاری است چون یقین دارم این ظرفها پاک بوده و الان شک دارم آیا رطوبت دست یا بدن کفار به این ظرفها سرایت کرده یا نه ؟ استصحاب حالت سابقه که طهارت است جاری است ، مدرک این استصحاب طهارت عموم تعلیلی است که در صحیحه عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر أني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده على، فأغسله قبل أن أصلي فيه؟

فقال أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. عبد الله ابن سنان گفت از حضرت سوالی شد و من حاضر بودم سوال این بود که لباسم را به اهل کتاب عاریه دادم و می دانم این مرد شراب و گوشت خوک می خورد و لباس را به من می دهد آیا قبل از نماز خواندن آن را بشویم ؟ حضرت فرمود صل فیه و لا تغسله من اجل ذلک ... وسائل ج ۲ ص ۱۰۹۵

مورد حدیث خاص است و اشاره به لباس دارد اما علت عام است و از عموم علت استفاده می کنیم برای ظروف مشرکین و سایر کفار و حکم می کنیم که پاک است مادامی که یقین به نجاست آن نداریم و لباس بودن یا عاریه دادن خصوصیت ندارد و هر چیزی که حالت سابقه اش پاک است و شک در نجاست دارید استصحاب طهارت جاری می شود و این عام است

دلیل دوم : قاعده طهارت است که کل شیی طاهر حتی تعرف انه بعینه نجس و چون ما نمی دانیم ظروف منزل کفار نجس است پس مصداق قاعده طهارت است و مؤید این قاعده روایاتی است که در باب طهارت یهود و نصاری و مجوس خیاطی می کنند همان ص۱۰۹۳

یمکن ان یقال : این روایات متعارض است چون دو دسته در رابطه با ظروف مشرکین درباره کفار روایات رسیده است ، دسته اول روایاتی که خوردن از ظروف کفار را منع و حرام کرد مثل روایت اسماعیل ابن جعفر که امام صادق علیه السلام فرمودند لا تاکل فی آنیتهم و دسته دوم روایاتی که امر به شستن ظروف کفار کرده ،صحیحه زراره که اذا اضطررتم إلیها فاغسلوها بالماء بخاطر همین روایات مرحوم شیخ طوسی در خلاف فتوا داد که استعمال ظروف مشرکین چه از اهل کتاب و چه سایر کفار جایز نیست و از شافعی نقل کرد مادامی که علم به نجاست ظروف انها ندارید استعمال از آنها اشکالی ندارد.

سه راه حل برای این تعارض داده شده است :

راه حل اول : که عمل به روایات متعین است از باب تقدیم ظاهر بر اصل چون روایات به حسب ظاهر حکم به نجاست ظروف کفار می کند و استصحاب یا قاعده طهارت اصل است و ظاهر بر اصل مقدم است چون ظواهر الفاظ حجت است

اشکال استاد : این راه حل درست نیست چون نمی توانیم به ظاهر این روایات عمل کنیم و بگوییم مطلقا در صورت استفاده از این ظروف کفار چه بدانید و چه شک داشته باشید باید شسته شود چون دسته دیگر از روایات مطلق نیست و مقید است فرمودند ظروفی که در آن ظرف شراب و میته یا گوشت خوک می خورند حرام این است استفاده کنید اما بقیه ظروف استفاده آن جایز است لذا این دسته روایات ظاهر آن روایات را مقید می کند و منظور از لا تاکل ظرفی است که در آن شراب و گوشت خوک می خورند پس تقدیم ظاهر بر اصل نشد

راه حل دوم : آن روایات ناهیه را حمل بر صورت علم به نجاست شود هر کجا علم به نجاست ظروف مشرکین دارید استفاده نکنید یا آب بکشید اما بحث ما در جایی است که می دانیم ظروف انها پاک است یا شک داریم که رطوبتی سرایت کرده یا نه لذا منظور شافعی هم همین است که اگر در واقع و خارج نجاست ظروف مشرکین را دیده اید دوری کنید و جایی که شک دارید استصحاب یا قاعده طهارت جاری کنید

راه حل سوم : روایاتی که متضمن نهی از خوردن و آشامیدن ظروف کفار است اشاره به نجاست واقعیه دارد و در مقام بیان حکم ظاهری نیست حکم ظاهری را استصحاب و قاعده طهارت بیان می کند و وظیفه فعلیه و عملیه شاک را استصحاب بیان می کند چون ادله استصحاب و طهارت بر ادله احکام واقعیه حکومت دارد و وجه حکومت این است که هر کجا به علت فقدان نص یا اجمال نص شک کردید ادله احکام ظاهریه حاکم است و رجوع به اصول عملیه کنید چون احکام واقعیه اختصاص به علم به واقع دارد