بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج فقه

کتاب الخمس

آیت الله العظمی میلانی رحمه الله

فهرست:

[0524 - مبحث الخمس ـ تعریف الخمس (نوار 1 ـ درس 1) ـ شب سه شنبه 10 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/6 ش 7](#_Toc161125624)

[0525 - مبحث الخمس ـ تعریف الخمس (نوار 1 ـ درس 2) ـ شب چهارشنبه 11 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/7 ش 8](#_Toc161125625)

[0526 - مبحث الخمس ـ وجوب الخمس (نوار 1 ـ درس 3) ـ شب شنبه 14 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/10 ش 10](#_Toc161125626)

[0527 - مبحث الخمس ـ فیما یجب علیه الخمس (نوار 1 ـ درس 4) ـ شب یکشنبه 15 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/11 ش 12](#_Toc161125627)

[0528 - مبحث الخمس ـ فیما یجب علیه الخمس (نوار 1 ـ درس 5) ـ شب دوشنبه 16 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/12 ش 14](#_Toc161125628)

[0529 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس (نوار 1 ـ درس 6) ـ شب چهارشنبه 18 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/14 ش 16](#_Toc161125629)

[0530 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس (نوار 1 ـ درس 7) ـ شب شنبه 21 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/17 ش 18](#_Toc161125630)

[0531 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ المعادن (نوار 1 ـ درس 8) ـ شب یکشنبه 22 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/18 ش 20](#_Toc161125631)

[0532 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ المعادن (نوار 2 ـ درس 1) ـ شب دوشنبه 23 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/19 ش 22](#_Toc161125632)

[0533 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ المعادن (نوار 2 ـ درس 2) ـ شب سه شنبه 24 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/20 ش 24](#_Toc161125633)

[0534 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ المعادن (نوار 2 ـ درس 3) ـ شب چهارشنبه 25 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/21 ش 26](#_Toc161125634)

[0535 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ المعادن و الکنوز (نوار 2 ـ درس 4) ـ شب شنبه 28 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/24 ش 28](#_Toc161125635)

[0536 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الکنوز (نوار 2 ـ درس 5) ـ شب یکشنبه 29 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/25 ش 30](#_Toc161125636)

[0537 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الکنوز (نوار 2 ـ درس 6) ـ شب دوشنبه 30 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/26 ش 32](#_Toc161125637)

[0538 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الکنوز (نوار 3 ـ درس 1) ـ شب سه شنبه 1 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/3/27 ش 33](#_Toc161125638)

[0539 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الکنوز (نوار 3 ـ درس 2) ـ شب چهارشنبه 2 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/3/28 ش 35](#_Toc161125639)

[0540 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الکنوز (نوار 3 ـ درس 3) ـ شب شنبه 5 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/3/31 ش 37](#_Toc161125640)

[0541 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الغوص (نوار 3 ـ درس 4) ـ شب یکشنبه 6 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/1 ش 38](#_Toc161125641)

[0542 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الغوص (نوار 3 ـ درس 5) ـ شب دوشنبه 7 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/2 ش 40](#_Toc161125642)

[0543 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الغوص (نوار 3 ـ درس 6) ـ شب سه شنبه 8 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/3 ش 41](#_Toc161125643)

[0544 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الغوص (نوار 3 ـ درس 7) ـ شب چهارشنبه 9 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/4 ش 43](#_Toc161125644)

[0545 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ ما یفضل عن مؤونة السنة (نوار 3 ـ درس 8) ـ شب شنبه 12 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/7 ش 44](#_Toc161125645)

[0546 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ ما یفضل عن مؤونة السنة (نوار 4 ـ درس 1) ـ شب یکشنبه 13 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/8 ش 46](#_Toc161125646)

[0547 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ ما یفضل عن مؤونة السنة (نوار 4 ـ درس 2) ـ شب دوشنبه 14 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/9 ش 47](#_Toc161125647)

[0548 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الارباح (نوار 4 ـ درس 3) ـ شب سه شنبه 15 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/10 ش 49](#_Toc161125648)

[0549 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ ارباح المکاسب (نوار 4 ـ درس 4) ـ شب چهارشنبه 16 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/11 ش 50](#_Toc161125649)

[0550 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الهبة و الجائزة (نوار 4 ـ درس 5) ـ شب شنبه 19 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/14 ش 52](#_Toc161125650)

[0551 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الارث (نوار 4 ـ درس 6) ـ شب یکشنبه 20 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/15 ش 53](#_Toc161125651)

[0552 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ المیراث الذی لایحتسب (نوار 4 ـ درس 7) ـ شب دوشنبه 21 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/16 ش 54](#_Toc161125652)

[0553 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ المیراث الذی لایحتسب (نوار 4 ـ درس 8) ـ شب سه شنبه 22 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/17 ش 56](#_Toc161125653)

[0554 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الصداق و عوض الخلع و الوصیة التملیکیة و الوقف (نوار 4 ـ درس 9) ـ شب چهارشنبه 23 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/18 ش 57](#_Toc161125654)

[0555 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الخمس بعد المؤونة (نوار 5 ـ درس 1) ـ شب شنبه 9 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/1 ش 59](#_Toc161125655)

[0556 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الخمس بعد المؤونة (نوار 5 ـ درس 2) ـ شب یکشنبه 10 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/2 ش 60](#_Toc161125656)

[0557 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الخمس بعد المؤونة (نوار 5 ـ درس 3) ـ شب دوشنبه 11 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/3 ش 62](#_Toc161125657)

[0558 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الخمس بعد المؤونة (نوار 5 ـ درس 4) ـ شب سه شنبه 12 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/4 ش 63](#_Toc161125658)

[0559 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الخمس بعد المؤونة (نوار 5 ـ درس 5) ـ شب چهارشنبه 13 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/5 ش 64](#_Toc161125659)

[0560 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الاستثناء فی المؤونة (نوار 5 ـ درس 6) ـ شب شنبه 16 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/8 ش 66](#_Toc161125660)

[0561 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ ارباح التجارات (نوار 5 ـ درس 7) ـ شب یکشنبه 17 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/9 ش 67](#_Toc161125661)

[0562 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الارباح و الخسارات (نوار 5 ـ درس 8) ـ شب دوشنبه 18 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/10 ش 68](#_Toc161125662)

[0563 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ فی الدین (نوار 5 ـ درس 9) ـ شب سه شنبه 19 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/11 ش 70](#_Toc161125663)

[0564 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الدیون (نوار 6 ـ درس 1) ـ شب شنبه 23 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/15 ش 71](#_Toc161125664)

[0565 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الدیون (نوار 6 ـ درس 2) ـ شب یکشنبه 24 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/16 ش 73](#_Toc161125665)

[0566 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الصدقات (نوار 6 ـ درس 3) ـ شب دوشنبه 25 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/17 ش 74](#_Toc161125666)

[0567 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ النمائات (نوار 6 ـ درس 4) ـ شب سه شنبه 26 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/18 ش 76](#_Toc161125667)

[0568 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ ارتفاع القیمة (نوار 6 ـ درس 5) ـ شب چهارشنبه 27 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/19 ش 78](#_Toc161125668)

[0569 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ ارتفاع القیمة (نوار 6 ـ درس 6) ـ شب شنبه 30 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/22 ش 79](#_Toc161125669)

[0570 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ ارتفاع القیمة (نوار 6 ـ درس 7) ـ شب دوشنبه 2 رجب 1389 ق ـ 1348/6/21 ش 80](#_Toc161125670)

[0571 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ ارض الذمی (نوار 6 ـ درس 8) ـ شب چهارشنبه 4 رجب 1389 ق ـ 1348/6/23 ش 82](#_Toc161125671)

[0572 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ ارض الذمی (نوار 7 ـ درس 1) ـ شب شنبه 7 رجب 1389 ق ـ 1348/6/28 ش 83](#_Toc161125672)

[0573 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ ارض الذمی (نوار 7 ـ درس 2) ـ شب یکشنبه 8 رجب 1389 ق ـ 1348/6/29 ش 84](#_Toc161125673)

[0574 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الحلال المختلط بالحرام (نوار 7 ـ درس 3) ـ شب دوشنبه 9 رجب 1389 ق ـ 1348/6/30 ش 86](#_Toc161125674)

[0575 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الحلال المختلط بالحرام (نوار 7 ـ درس 4) ـ شب چهارشنبه 11 رجب 1389 ق ـ 1348/7/1 ش 87](#_Toc161125675)

[0576 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الحلال المختلط بالحرام (نوار 7 ـ درس 5) ـ شب شنبه 14 رجب 1389 ق ـ 1348/7/4 ش 88](#_Toc161125676)

[0577 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الحلال المختلط بالحرام (نوار 7 ـ درس 6) ـ شب یکشنبه 15 رجب 1389 ق ـ 1348/7/5 ش 89](#_Toc161125677)

[0578 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الحلال المختلط بالحرام (نوار 7 ـ درس 7) ـ شب سه شنبه 17 رجب 1389 ق ـ 1348/7/7 ش 91](#_Toc161125678)

[0579 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الحلال المختلط بالحرام (نوار 7 ـ درس 8) ـ شب چهارشنبه 18 رجب 1389 ق ـ 1348/7/8 ش 93](#_Toc161125679)

[0580 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الحلال المختلط بالحرام (نوار 8 ـ درس 1) ـ شب شنبه 21 رجب 1389 ق ـ 1348/7/11 ش 94](#_Toc161125680)

[0581 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الحلال المختلط بالحرام (نوار 8 ـ درس 2) ـ شب یکشنبه 22 رجب 1389 ق ـ 1348/7/12 ش 96](#_Toc161125681)

[0582 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الحلال المختلط بالحرام (نوار 8 ـ درس 3) ـ شب دوشنبه 23 رجب 1389 ق ـ 1348/7/13 ش 97](#_Toc161125682)

[0583 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الحلال المختلط بالحرام (نوار 8 ـ درس 4) ـ شب سه شنبه 24 رجب 1389 ق ـ 1348/7/14 ش 99](#_Toc161125683)

[0584 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الحلال المختلط بالحرام (نوار 8 ـ درس 5) ـ شب شنبه 10 شوال 1389 ق ـ 1348/9/29 ش 101](#_Toc161125684)

[0585 - مبحث الخمس ـ الخمس حکم تکلیفی أم حکم وضعی (نوار 8 ـ درس 6) ـ شب یکشنبه 11 شوال 1389 ق ـ 1348/9/30 ش 102](#_Toc161125685)

[0586 - مبحث الخمس ـ الخمس حکم وضعی (نوار 8 ـ درس 7) ـ شب دوشنبه 12 شوال 1389 ق ـ 1348/10/1 ش 104](#_Toc161125686)

[0587 - مبحث الخمس ـ الخمس حکم تکلیفی (نوار 8 ـ درس 8) ـ شب سه شنبه 13 شوال 1389 ق ـ 1348/10/2 ش 106](#_Toc161125687)

[0588 - مبحث الخمس ـ الخمس واجب مطلق (نوار 9 ـ درس 1) ـ شب چهارشنبه 14 شوال 1389 ق ـ 1348/10/3 ش 108](#_Toc161125688)

[0589 - مبحث الخمس ـ اعتبار الحول فی اداء خمس الارباح (نوار 9 ـ درس 2) ـ شب شنبه 17 شوال 1389 ق ـ 1348/10/6 ش 110](#_Toc161125689)

[0590 - مبحث الخمس ـ الکنز یوجد فی دار المستاجر (نوار 9 ـ درس 3) ـ شب یکشنبه 18 شوال 1389 ق ـ 1348/10/7 ش 111](#_Toc161125690)

[0591 - مبحث الخمس ـ فی الاستخراج المعادن و الکنوز (نوار 9 ـ درس 4) ـ شب دوشنبه 19 شوال 1389 ق ـ 1348/10/8 ش 113](#_Toc161125691)

[0592 - مبحث الخمس ـ فی تقسیم الخمس (نوار 9 ـ درس 5) ـ شب سه شنبه 20 شوال 1389 ق ـ 1348/10/9 ش 115](#_Toc161125692)

[0593 - مبحث الخمس ـ فی تقسیم الخمس (نوار 9 ـ درس 6) ـ شب چهارشنبه 28 شوال 1389 ق ـ 1348/10/17 ش 117](#_Toc161125693)

[0594 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس (نوار 9 ـ درس 7) ـ شب شنبه 2 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/10/20 ش 119](#_Toc161125694)

[0595 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس (نوار 9 ـ درس 8) ـ شب یکشنبه 3 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/10/21 ش 121](#_Toc161125695)

[0596 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس (نوار 10 ـ درس 1) ـ شب دوشنبه 4 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/10/22 ش 123](#_Toc161125696)

[0597 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس (نوار 10 ـ درس 2) ـ شب سه شنبه 5 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/10/23 ش 124](#_Toc161125697)

[0598 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس (نوار 10 ـ درس 3) ـ شب شنبه 9 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/10/27 ش 127](#_Toc161125698)

[0599 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس (نوار 10 ـ درس 4) ـ شب یکشنبه 10 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/10/28 ش 129](#_Toc161125699)

[0600 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس (نوار 10 ـ درس 5) ـ شب سه شنبه 11 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/10/29 ش 130](#_Toc161125700)

[0601 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس (نوار 10 ـ درس 6) ـ شب چهارشنبه 13 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/11/1 ش 132](#_Toc161125701)

[0602 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس (نوار 10 ـ درس 7) ـ شب شنبه 16 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/11/4 ش 134](#_Toc161125702)

[0603 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس ـ ابن السبیل (نوار 10 ـ درس 8) ـ شب یکشنبه 17 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/11/5 ش 136](#_Toc161125703)

[0604 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس ـ الیتامی (نوار 11 ـ درس 1) ـ شب دوشنبه 18 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/11/6 ش 138](#_Toc161125704)

[0605 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس ـ نقل الخمس الی بلد اخر (نوار 11 ـ درس 2) ـ شب سه شنبه 19 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/11/7 ش 140](#_Toc161125705)

[0606 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس ـ اعتبار الایمان و العدالة (نوار 11 ـ درس 3) ـ شب چهارشنبه 20 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/11/8 ش 142](#_Toc161125706)

[0607 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس ـ سهم الامام ـ الانفال (نوار 11 ـ درس 4) ـ شب شنبه 23 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/11/11 ش 143](#_Toc161125707)

[0608 - مبحث الخمس ـ الانفال و المعادن (نوار 11 ـ درس 5) ـ شب دوشنبه 25 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/11/13 ش 145](#_Toc161125708)

[0609 - مبحث الخمس ـ الأنفال (نوار 11 ـ درس 6) ـ شب سه شنبه 26 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/11/14 ش 147](#_Toc161125709)

[0610 - مبحث الخمس ـ الأنفال (نوار 11 ـ درس 7) ـ شب چهارشنبه 27 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/11/15 ش 150](#_Toc161125710)

[0611 - مبحث الخمس ـ التصرف فی الانفال (نوار 11 ـ درس 8) ـ شب یکشنبه 1 ذی الحجه 1389 ق ـ 1348/11/19 ش 152](#_Toc161125711)

[0612 - مبحث الخمس ـ التصرف فی الأنفال ـ المناکح (نوار 11 ـ درس 9) ـ شب دوشنبه 2 ذی الحجه 1389 ق ـ 1348/11/20 ش 153](#_Toc161125712)

[0613 - مبحث الخمس ـ المناکح و المساکن (نوار 12 ـ درس 1) ـ شب سه شنبه 3 ذی الحجه 1389 ق ـ 1348/11/21 ش 155](#_Toc161125713)

[0614 - مبحث الخمس ـ التصرف فی الانفال ـ المتاجر (نوار 12 ـ درس 2) ـ شب چهارشنبه 4 ذی الحجه 1389 ق ـ 1348/11/22 ش 157](#_Toc161125714)

[0615 - مبحث الخمس ـ سهم الامام علیه السلام (نوار 12 ـ درس 3) ـ شب شنبه 27 محرم 1390 ق ـ 1349/1/15 ش 159](#_Toc161125715)

[0616 - مبحث الخمس ـ فی عصر الغیبة (نوار 12 ـ درس 4) ـ شب یکشنبه 28 محرم 1390 ق ـ 1349/1/16 ش 161](#_Toc161125716)

[0617 - مبحث الخمس ـ عصر الغیبة ـ الاباحة (نوار 12 ـ درس 5) ـ شب دوشنبه 29 محرم 1390 ق ـ 1349/1/17 ش 163](#_Toc161125717)

[0618 - مبحث الخمس ـ عصر الغیبة ـ الاباحة (نوار 12 ـ درس 6) ـ شب سه شنبه 30 محرم 1390 ق ـ 1349/1/18 ش 165](#_Toc161125718)

[0619 - مبحث الخمس ـ عصر الغیبة ـ الاباحة (نوار 12 ـ درس 7) ـ شب چهارشنبه 1 صفر 1390 ق ـ 1349/1/19 ش 167](#_Toc161125719)

[0620 - مبحث الخمس ـ عصر الغیبة ـ أخبار التشدید (نوار 12 ـ درس 8) ـ شب شنبه 4 صفر 1390 ق ـ 1349/1/22 ش 169](#_Toc161125720)

[0621 - مبحث الخمس ـ عصر الغیبة ـ وجوب الخمس (نوار 13 ـ درس 1) ـ شب یکشنبه 5 صفر 1390 ق ـ 1349/1/23 ش 171](#_Toc161125721)

[0622 - مبحث الخمس ـ عصر الغیبة ـ الأقوال (نوار 13 ـ درس 2) ـ شب دوشنبه 6 صفر 1390 ق ـ 1349/1/24 ش 173](#_Toc161125722)

[0623 - مبحث الخمس ـ حاکم الشرع (نوار 13 ـ درس 3) ـ شب چهارشنبه 8 صفر 1390 ق ـ 1349/1/26 ش 175](#_Toc161125723)

[0624 - مبحث الخمس ـ حاکم الشرع (نوار 13 ـ درس 4) ـ شب شنبه 11 صفر 1390 ق ـ 1349/1/29 ش 178](#_Toc161125724)

[0625 - مبحث الخمس ـ حاکم الشرع (نوار 13 ـ درس 5) ـ شب یکشنبه 12 صفر 1390 ق ـ 1349/1/30 ش 180](#_Toc161125725)

[0626 - مبحث الخمس ـ حاکم الشرع (نوار 13 ـ درس 6) ـ شب دوشنبه 13 صفر 1390 ق ـ 1349/1/31 ش 182](#_Toc161125726)

[0627 - مبحث الخمس ـ ولایة الفقیه (نوار 13 ـ درس 7) ـ شب سه شنبه 14 صفر 1390 ق ـ 1349/2/1 ش 185](#_Toc161125727)

0524 - مبحث الخمس ـ تعریف الخمس (نوار 1 ـ درس 1) ـ شب سه شنبه 10 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/6 ش

01:10 ـ تعریف اول از خمس، مقدار یک پنجم است.

01:15 ـ تعریف مشهور از خمس اینست که الخمس حق مالی یناله بنو هاشم بالاصالة عوض الزکاة.

02:00 ـ اینکه خمس حقوقی است که جنبه مالی دارد پس حقوق غیرمالی مانند حق مضاجعه يا حق اخوت و غيره از خمس خارج می شود و اینکه لبنی هاشم است پس از زکات خارج می شود پس بقید بالاصله از نذورات خارج می شود.

03:45 ـ دو بحث داریم یکی وجوب خمس و دومی آنچه خمس بر آنها واجب است.

04:30 ـ اینکه منکر خمس، منکر ضروری دین است.

04:45 ـ آیات شریفه خمس که "انّما غنمتم من شیئ فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و ابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله".

05:40 ـ آیه شریفه دیگر: "و آت ذا القربی حقّه و المسکین و ابن السبیل".

05:50 ـ آیه دیگر: "ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل كي لايكون دولة بين الاغنياء منكم".

06:20 ـ در مورد آیه اول عبارت من شیئ مبیّن مای موصوله باشد یا متعلق غنمتم است پس کلمه "من" چیست و غنیمت چیست آیا همانطور که عامه بیسواد خذلهم الله تعالی می گویند که غنیمت را فقط در حرب می دانند یا خیر.

09:45 ـ و اینکه خمس برای خداست و شراکتا برای رسول و دیگران است که باید لله خمسه و للرسول خمسه و همینطور باشد.

10:45 ـ و اینکه خدا و رسول "لام" ملکیت دارند ولی چهارتای دیگر یک لام دارند.

12:00 ـ در مورد تعریف غنیمت، برخی می فرمایند که الفوز بالشیئ مجانا است که هر آنچه را که شخص رایگان بدست آورد گویند.

13:50 ـ مشهور خمس را واجب بر هر سودی که از تجارات و مکاسب و گنج و معادن است چراکه در تعریف عرفی غنیمت هر فایده و ربح و سودی است که به انسان برسد.

16:00 ـ عامه در باب قتال، خمس را تعریف می کنند که در آیه "و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه و یکون الدین کله لله فان انتهوا فان الله بما یعملون بصیر".

17:00 ـ یکی از محکمات علم اصول اینست که واصل موصول از قضایای عامه است پس انّ المورد لایخصص العام.

17:40 ـ مانند آیه در سفر خوف که خصوصیت پیدا کرده است در سفر خوف و نمی شود مورد را بر عام پیاده کرد.

18:45 ـ در غنمتم من شیی که معنای غنیمت را اخذ مجانی بدانیم فقط این صحبت است که در برخی موارد که مجانا نباشد باید شرح لازم را بدهیم.

0525 - مبحث الخمس ـ تعریف الخمس (نوار 1 ـ درس 2) ـ شب چهارشنبه 11 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/7 ش

00:10 - ملخص جلسه قبل.

02:00 - اینکه نذورات از برای بنی هاشم و سادات جزو خمس نیست چون بالاصالة نیستند.

02:45 - آیات وجوب خمس بیان شد.

03:40 - غنیمت بمعنای سود و ربح است.

04:45 - مقداری از بررسی آیات خمس را بیان می کنیم که البته نباید تفسیر به رأی شود.

05:40 - اعلموا امر است که گاهی بدانید و تعلم کنید و گاهی بمعنای عمل کنید و اعملوا و ادّوا است.

07:30 - اگر بمعنای اعملوا باشد همانند حکم زکات است که توجه به صغار نمی کند پس به مال صغیر تعلق نمی گیرد.

07:45 - اگر بمعنای حقیقی دانستن و یادگیری باشد پس خمس بر استفاده های صغیر هم جاری است.

08:05 - چون دلیلی بر معنای اعملوا نداریم پس خمس را بر سود مال صغیر هم می دانیم.

08:30 - در مورد انّما غنمتم، اسناد مبدا به فاعل، مدلول ماده به هیئت است اما اراده نه مدلول ماده است و نه هیات بنابراین غنمتم به شخص به هر نحوی نسبت داده شده است چه قهری و چه اختیاری، چه ارث چه وصیت چه جایزه چه هدیه چه سود و چه اکتسابی یا اتفاقی یا قهری همگی غنیمت است.

12:00 - در مقابل اهل سنت که فقط غنیمت

غنیمت حربی را می دانند.

12:45 - عبارت من شیئ در آیه، متعلق غنمتم نیست، مای موصوله مبهم است و شیئ هم مبهم پس چگونه مبهمی مبین مبهم دیگر باشد.

14:30 - پاسخ اینست که اغتنام شیئی به هر مقداری باشد، خمس بر آن تعلق بگیرد که در روایت هم داریم از امام رضا علیه السلام: کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر و روایت دیگر که اگر خیاط، درهمی اجرت بگیرد باید خمسش را بدهد.

17:00 - مطلب چهارم در مورد آیه که عبارت فانّ دو قول است، اول: فان خبر است پس کلمه علی حذف شده است پس فانما غنمتم من شیی فعلی ان لله خمسه معنا میشود.

19:00 - قول دوم: خبر انّ اولی محذوف است اعلموا انما غنمتم یجب خمسه فاعلموا ان لله خمسه معنا شود.

20:30 - مرحوم آقای میلانی می فرمایند که قول دوم صحیح است و در آیات متعددی اینگونه عمل شده مثلا و من کفر فان الله غنی و غیره بسیار است.

21:30 - بنابراین عبارت فان لله خمسه خبر است برای انّ قبلی.

22:20 - مطلب پنجم در آیه اینست که لله خمسه که خمسه اسم انّ است پس باید متقدم باشد و ادات همیشه برای نسبت است پس یا تعظیما اینگونه است یا منحصر است.

25:00 - لام اولی لله و لام دومی للرسول و لام سومی لذی القربی است ولی لام چهارم برای چندین مورد است.

26:00 - لام مکرر گاهی برای شراکت است و گاهی همگی یکسان تمام و کمال، احاطه دارد مثلا هذه الموقوفه للزوار و للخدمه و لاهل العلم که شراکت در کار نیست پس می توان فقط به یکی از انان همه موقوفه را داد ولی اگر می گفت للزوار و الخدمه و اهل العلم، شراکت دارد.

29:00 - پس خمس همه اش برای خداست و همه از برای رسول و همه برای ذوی القربی است که در آیات دیگر هم داریم که ما کان لله لرسوله و لذی القربی می باشد.

30:00 - مطلب دیگر: عبارت ان کنتم امنتم بالله که زیر بار این حق رفتن که وجوب خمس است از شرایط ایمان است پس از ضروریات است.

0526 - مبحث الخمس ـ وجوب الخمس (نوار 1 ـ درس 3) ـ شب شنبه 14 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/10 ش

00:45 ـ آیه شریفه "فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل" تکرار لام در سه جا در این آیه مبارکه نظیر این است که الحق للاب و للجد پس ثبوت حق است برای هر کدام از آنها که در زکات فرق گذاشته اند که آنجا لام واحد می باشد ولی اینجا لکل واحد منهم حق و نمی توان گفت نسبت به سهام است مثلا برای خدا یکی و برای رسول یک سهم ولی برای چهار تای دیگر یک سهم یعنی امام دارای دو سهم و یکربع شود.

03:30 ـ ائمه معصومین صلوات الله علیهم شرح کننده آیات قرآن هستند پس به احادیث رجوع می کنیم.

04:30 ـ روایت از امام کاظم علیه السلام: و یقسم بینهم الخمس علی ستّة اسهم سهم لله و سهم لرسول الله و سهم لذی القربی و سهم للیتامی و سهم للمساکین و سهم لابناء السبیل، فسهم الله و سهم رسول الله لاولی الامر من بعد رسول الله وراثتا و له ثلاثة أسهم سهمان وراثة و سهم مقسوم له من الله و له نصف الخمس کملا و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته فسهم لیتامیهم و سهم لمساکینهم و سهم لابناء سبیلهم یقسّم بینهم علی الکتاب و السنة.

06:00 ـ بنابراین با اینکه لام تکرار شده است ولی از روایات مشخص می شود که خمس به شش قسمت می شود.

06:30 ـ روایت از امام باقر علیه السلام: لنا حق فی کتاب الله فی الخمس، فلو محوه فقالوا: لیس من الله، أو لم یعملوا به لکان سواء.

07:30 ـ عمل نکردن فسق است و قبول نکردن کفر است لذا از روی مبالغه باید باشد.

08:00 ـ روایت از امام باقر علیه السلام: لایحلّ لاحد أن یشتری من الخمس شیئا حتی یؤدی الینا حقّنا.

08:30 ـ تصرف در مال مشترکی در آن حق دیگری است جایز نیست لذا در مالی که مخمس نباشد نباید تصرف نمود.

08:45 ـ روایت از امام باقر علیه السلام: قال الله تعالی لمحمد صلی الله علیه و آله انّی اصطفیت و انتجبت علیا و جعلت منکما ذریة جعلت لهم الخمس.

09:20 ـ روایت از امام باقر علیه السلام: قلت له سلام الله علیه: ما أیسر ما یدخل به العبد النار قال علیه السلام: من اکل من مال الیتیم درهما و نحن الیتیم.

09:45 ـ روایت دیگر در ذیل آیه شریفه: ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، نیز در مورد اموالی است که خمس نداده شده باشد.

10:00 ـ بنابراین وجوب خمس از کتاب و سنه بیان شد و اما آنچه که خمس بر آن واجب است.

10:10 ـ هفت چیزی که خمس بر آن واجب است غنیمت حرب، معادن، کنوز، غوص، زیادی مؤونه، ارض خریداری شده کافر ذمی از مسلمان و مال حلال مختلط با حرام است، که نص آمده است ولی در مواردی که منصوص نباشد مقتضی القاعده چیست؟

11:45 ـ شک داریم به اینکه حقی مجعول است استصحاب عدم خمس می کنیم پس جایی برای اصل برائت نیست.

12:40 ـ مقتضای عمومات اینست که کل فائدة فیها الخمس پس اگر مشکوک به تخمیس مال گشتیم به عمومات تمسک می کنیم.

13:35 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: واعلموا انما غنمتم من شیئ ان لله خمسه و للرسول قال علیه السلام: هی والله الافادة یوم بیوم.

14:00 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: علی کلّ امری غنم او اکتسب الخمس لما اصاب لفاطمة ولمن یلی امرها من بعدها من ذریتها الحجج علی الناس فذاک لهم خاصة یضعونه حیث شاؤا اذ حرم علیهم الصدقة حتی الخیاط لیخیط قمیصاً بخمسة دوانیق فلنا منها دانق.

16:40 ـ غنم یعنی هر چه گیرش بیاید ولی اکتسب یعنی خودش بدست آورد.

17:15 ـ روایت دیگر: سألت اباالحسن علیه السلام عن الخمس فقال علیه السلام: فی کل ما افد الناس من قلیل او کثیر.

17:40 ـ قاعده کلی اینست که ماعدای هفت مورد وجوب خمس اگر احتمال خمس را بدهیم با استفاده از عمومات وجوبش را اثبات می کنیم.

18:20 ـ اولین مورد خمس در مورد غنیمت است که روایات را بیان می کنیم.

18:40 ـ روایت از امام باقر علیه السلام: کل شیئ قوتل علیه علی شهادة أن لا اله الا الله و انّ محمدا رسول الله فانّ لنا خمسه و لایحلّ لاحد أن یشتری من الخمس شیئا حتّی یصل الینا حقّنا.

19:20 ـ روایت از امیرالمومنین علیه السلام: و الخمس یخرج من اربعة وجوه من الغنائم التی یصیبها المسلمون من المشرکین.

20:00 ـ و همچنین در روایات متعدده دیگر که در حد تواتر وجوب خمس بر غنیمت را بیان می فرمایند.

20:15 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: فی الرجل من اصحابنا یکون فی لوائهم و یکون معهم فیصیب غنیمة فقال علیه السلام یؤدی خمسه فیطیب له.

20:45 ـ مباحثی که در غنیمت است از جمله غنیمت ها با اذن معصوم است یا بدون اذن است.

22:00 ـ اگر محاربه بین مسلمین و کفار شد، اگر بمناسبت کشورگشایی باشد آیا خمس دارد یا خیر و یا در مورد آنچه از کافر حربی بگیرد نیز خمس دارد یا ندارد و آیا خمس در غنیمتی که ذکر شده است در مورد اراضی هم می باشد یا خمس نسبت به منقولات می باشد و اراضی ملک جمیع مسلمانان است.

25:10 ـ اما در مورد اذن امام، روایت داریم و مشهور اینست که غنیمت در محاربه با اذن امام باشد.

26:10 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: قال اذا غزی قوم بغیر اذن الامام فغنموا کانت الغنیمة کلها للامام و اذا غزوا بامر الامام فغنموا کان للامام خمسه.

27:30 ـ پس هر محاربه ای که بدون اذن معصوم باشد باید همه اش به امام تعلق بگیرد و در موردی که اغتنام مسلمان از کافر حربی است در آنجا باید خمس تعلق بگیرد حتی بدون اذن امام چون عبارت در روایات غزوه است و در غیر غزوه از عمومات غنمتم جاری می شود.

0527 - مبحث الخمس ـ فیما یجب علیه الخمس (نوار 1 ـ درس 4) ـ شب یکشنبه 15 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/11 ش

00:35 ـ غنیمت به معنای استفاده خمس دارد و این از آیات و روایات ثابت می شود.

01:10 ـ غنیمت گاهی ما ینقل است و گاهی ما لاینقل که مالاینقل یا اراضی موات است یا خانه و بستان است و گاهی ملوک سلاطین است یا خیر، که اشیائی که از مختصات سلطان باشد یا اینکه ملک رعیت است.

02:45 ـ و نیز غنیمت گاهی از روی محاربه و جنگ است و گاهی با دزدی و زور می باشد، و نیز محاربه یا با اذن معصوم است یا بدون اذن امام می باشد.

04:00 ـ و نیز محاربه بنحو جهاد بوده است یا بنحو دفاع می باشد که هر یک از این انشعابات احکامی متفاوت دارد.

04:45 ـ در مورد محاربه به اذن امام عرض شد که تقیید شده است که اغتنام از کافر در محاربه باید با اذن امام باشد تا خمسش به امام رسد و الباقی به مقاتلین برسد که طبق آیه شریفه انما غنمتم است که اربعة اخماس ملک مقاتلین است ولی تخصیص می خورد درموردی که بدون اذن امام باشد که مشهور بین فقها می باشد که تمام غنیمت به امام می رسد.

07:00 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: السریة یبعثها الامام، فیصیبون غنائم کیف تقسّم قال علیه السلام: ان قاتلوا علیها مع امیر امّره الامام علیهم اخرج علیهم الخمس و قسم بینهم اربعة اخماس، و ان لم یکونوا قاتلوا علیه المشرکین کان کل ما غنموا للامام یجعله حیث احبّ.

09:20 ـ ممکن است منظور این باشد که بدون قتال غلبه پیدا می کنند پس کل غنائم از برای امام می شود.

10:30 ـ در مورد اراضی، مشهور اینست که زمین غنیمت است و الباقی خمسش از برای مسلمین است.

12:30 ـ برخی می فرمایند که بیع و هبه و معاوضه و تملک و رهن و اجاره و ارث این زمین ها صحیح نیست.

14:00 ـ بنابراین تمامی اراضی را که سلاطین گرفته اند تماما ملک امام بوده است چون بدون اذن امام بوده است.

15:00 ـ لذا در اراضی، اگر با محاربه با کفار گرفته شده است و معمور بوده است، خمسش برای اربای خمس است و الباقی ملک مسلمین است و نه فقط متعلق به مقاتلین باشد.

16:40 ـ مقتضای تقسیم، اینست که باید قابل تقسیم شدن بوده باشد درصورتی که اراضی قابل تقسیم نیستند.

17:00 ـ روایت بزنطی: ما اخذ بالسیف فذلک للامام یقبّله بالذی یری کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله بخیبر قبل سوادها و بیاضها یعنی ارضها و نخلها.

18:00 ـ روایت دیگر: لیس لمن قاتل شیء من الارضین و لا ما غلبوا علیه.

18:05 ـ در روایت دیگر در ادامه: و لا ما غلبوا الاّ ما احتوی علیه العسکر.

18:40 ـ روایت دیگر: الارض المفتوحة عنوة للمسلمین.

19:00 ـ مرحوم آقای میلانی بر خلاف مشهور می فرمایند که روایات للمسلمین قاطبة داریم و از طرف دیگر داریم که غنیمت خمس می گیرد و باقی برای مقاتلین، اینجا ارض مفتوحه مخصص غنیمت می شود پس اگر بنا بر تقدیم آیات و روایت غنیمت باشد پس خمس دارد و بقیه برای مقاتلین هست لذا هر غنیمتی خمس و الباقی حکم کلی است و ارض مفتوحه اخص است.

22:10 ـ اگر بخواهیم طبق نظر مشهور عمل کنیم این اشکال می آید که اول اینکه تخصیص وجود دارد و دوم اینکه اگر مخصص قرار ندهیم چرا نسبت به خمس قبول کنیم و نسبت به الباقی اربعة اخماس عمل نکنیم.

23:20 ـ دلیل خاص درباره ارضین نداریم که خمس و الباقی اربعة اخماس را بیان کرده باشند ولی وقتی عمومات را دارم ارض هم از غنائم است.

24:45 ـ گاهی لشکر اسلام با اذن امام درصدد توسعه کشور و مملکت باشد که دیگر جایی برای خمس و اربعة اخماس نمی ماند پس همه مسلمانان در غنائم حق دارند.

28:00 ـ روایات متعددی در مورد اراضی فتح شده بدست لشکر اسلام داریم که متعلق به همه مسلمانان است، از طرفی غنیمتی که تخمیس پیدا می کند اخص است.

30:15 ـ از روایات متواتره مؤکد است که آنچه مختصات ملوک کافر و اختصاص حکومتی باشد قابلیت ندارد به عموم مسلمین برسد و مختص معصوم است.

31:30 ـ روایت از امام صادق علیه: قطائع الملوک کلها للامام و لیس للناس فیها شیئ.

32:00 ـ روایت دیگر: شیئ یکون للملوک فهو خالص للامام و لیس للناس فیها سهم.

32:40 ـ روایت دیگر: قال سالته عن صفو المال قال علیه السلام: الامام یاخد الجاریة الروقة و المرکب الفارة و السیف القاطع و الدرع قبل ان تقسّم الغنیمة فهذا صفو المال.

34:30 ـ طبق روایات در مورد اراضی که لشکر اسلام از کفار می گیرد و معمور باشد از برای مسلمین است و اراضی موات از برای امام می باشد. که می توان گفت بیابان های موات خروج از موضوع غنیمت دارد.

36:10 ـ اما اگر غنیمت از کافر بدون حرب باشد یعنی بزور و دزدی یا ادعای باطل گرفته باشد در این موارد قهرا اغتنم عن الکافر صادق می باشد پس به مقتضای اطلاق عموم ما غنمتم باید خمسش برای ارباب خمس باشد و چهار قسمت ملک خود مغتنم می باشد و ملک خودش می شود.

38:30 ـ مؤونه اغتنام و غنیمت و معدن و گنج و غیره باید بمجرد گرفتن خمسش را بدهد و فرق دارد با مؤونه سال انسان، که می تواند تا یکسال صبر کند.

41:15 ـ در مورد اغتنام از کافر حربی اگر اکتساب هم صدق کند و مؤونه مستثنات را از مکاسب دانستیم در این حالت می تواند یکسال صبر کند بعد خمس دهد.

0528 - مبحث الخمس ـ فیما یجب علیه الخمس (نوار 1 ـ درس 5) ـ شب دوشنبه 16 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/12 ش

00:30 ـ در مورد هجوم مسلمین بدون اذن امام بر کفار یا والی اسلام که بواسطه توسعه حکومت به کفار حمله می کند و غنیمت بدست می آورد آیا روایت عباس بن وراق که اذا غزی قوم بغیر اذن الامام فغنموا کان ما غنموا للامام و اذا غزوا باذن الامام فکان للامام الخمس.

02:30 ـ برخی می گویند که در جایی که جنگ برای دعوت به اسلام نباشد حتی اگر بدون اذن امام باشد خمسش برای امام و الباقی برای مقاتلین باشد.

03:45 ـ سلب درمقابل ایجاب علی اطلاقه صادق است ولی بغیر اذن امام منحصر می شود در جایی که موردیت بر امر و اذن امام داشته باشد بنابراین جای که امام اذن دهد خمسش برای امام و الباقی برای مقاتلین است ولی بدون اذن امام همه غنیمت متعلق به امام است.

07:00 ـ اگر مقاتله ای جهاد باشد که مربوط به اذن امام است پس بدون اذن امام باشد همه غنیمت متعلق به امام است ولی اگر مقاتله جهاد نباشد ولی اگر مقاتله اسلامی نباشد و بجهت کشورگشایی باشد پس بدون اذن امام باشد، آن غنیمت بدست آمده چون عدم اذن امام بنحو عدم ملکه است پس مورد اذن و عدم اذن نیست لذا

لذا بمقتضای عموم انما غنمتم پس غنیمتها خمسش را به ارباب خمس می دهند و الباقی برای مقاتلین است.

13:00 ـ اما اگر شک کردیم در نحو عدم ملکه پس اصل عدم اشتراط بالاذن است پس عمومات محکّم خواهد بود.

13:30 ـ روایت صفوان از امام صادق علیه السلام: فی الرجل من اصحابنا یکون فی لوائهم و یکون معهم فیصیب غنیمة قال علیه السلام: یؤدی خمسا و یطیبه له.

14:20 ـ پس این مقاتله های بنی امیه و بنی عباس که بدون اذن امام بوده است از جنبه های سیاسی بوده و نه به اذن معصوم بوده است با دادن خمسش الباقی برایش حلال میشود.

15:45 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که در روایات احکام برای مخاطبین است و ما تعدی می کنیم برای همه مؤمنین چون مصداقی از برای حکم کلی بوده است.

17:20 ـ در اصول خوانده ایم که الخطابات المشابهه از قضایای حقیقیه است و هم وجود و معدوم را دربر می گیرد لذا متداول است که به اصالة الاشتراک تمسک می کنند.

18:45 ـ برخی می فرمایند که در روایت صفوان از باب تحلیل بوده است ولی قضیه حقیقیه است و تحلیلش هم از برای همه است و چون نفرموده اند یؤدی خمسنا پس منظور حکم کلی است و تشریع است که در مواردی که در لوای حاکم اسلامی بدون اذن امام باشد اگر غنیمتی گرفت با دادن خمسش الباقی مال برایش پاک می شود.

21:50 ـ روایت دیگر که: المغنم الذی یقاتل علیه پس باید خمسش داده شود و الباقی برای مقاتلین است.

22:20 ـ در مورد غنیمتی که از دفاع بدست می آید گاهی دفاع شخصی است که فرق نمی کند که مهاجم کافر باشد یا مسلمان باشد، که حمله کند برای کشتن شخص یا بردن مالش یا عرضش در این موارد تاکید به دفاع است که برخی روایات می فرمایند که اگر هم گناهی داشته باشد گردن ما است پس شخص دفاع می کند و در صورت پیروزی اگر مسلمان بود مالش غنیمت نیست نمی تواند بردارد ولی اگر کافر بود چه ذمی یا معاهد یا در امان یا محارب باشد مالش غنیمت خواهد بود پس خمسش را می دهد و الباقی ملک خودش است.

25:00 ـ در مورد دفاع مسلمین از بیضه اسلام باشد که بلاد مسلمین باشد دفاعش واجب کفائی است.

26:00 ـ در دفاع از بلاد مسلمین اگر کفار به مسلمین حمله کردند برای حر و عبد و زن و سالم و مریض چه حضور معصوم و چه عدم اذنش برای همه مسلمانان واجب است که دفاع کنند حتی اگر کفار به بلد خاصی حمله کنند باید همه مسلمین به آن نقطه برای دفاع بروند مگر اینکه مطمئن باشند آن شهر از دفاع خودشان برمی آیند.

28:45 ـ مشهور فقهاء عدم اشتراط اذن امام در دفاع است پس خمس غنیمت را می دهند و الباقی غنائم متعلق به مقاتلین است.

30:30 ـ در غنائم دار الحرب اگر غصبی نباشد از مسلمان چه غنیمت ها کم باشد و چه زیاد باشد مثلا شمشیرها یا اسب ها غصب از مسلمان بوده باشد پس جزو غنیمت نیست ولی اگر از کافر حربی دیگری غصب کرده باشند جزو غنائم است ولی اگر از کافر ذمی یا عهدی یا امانی غصب کرده باشند جزو غنیمت بحساب نمی آیند.

0529 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس (نوار 1 ـ درس 6) ـ شب چهارشنبه 18 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/14 ش

00:30 ـ در مورد معادنی است که بدست می آید مانند طلا و نقره و جواهر یا مایعاتی مانند قیر و نفت و غیره که مباحثی بیان می شود.

01:20 ـ مبحث اول در وجوب خمس معادن است که از روایات ثابت می شود، مبحث دوم: محقق بودن عنوان معدن بر آن است که اگر هم شک کردیم حکم چه می شود. مبحث سوم: آیا استخراج معدن شرایطی دارد مثلا صبی می تواند اخراج کند. مبحث چهارم: آیا حد نصاب برای اخراج معدن که بیست دینار است شرط است. پنجم: اگر نصاب شرط باشد و به دفعات متعددی استخراج معدن کند هر دفعه خمس دهد یا یک مرتبه کافی است. ششم: اگر اجناس متعددی استخراج شود چطور. هفتم: اگر شرکایی بمقدار حد نصابی اخراج کردند یا نصاب از مجموع است. هشتم: معدن در اراضی موات مباحه باشد یا در اراضی مفتوحة است که لجمیع مسلمین است. نهم: در ارض مملوکه دیگری باشد چطور. دهم: موونه استثنا در معدن و استخراج وجود دارد یا خیر.

07:00 ـ در مورد بحث اول که وجوب خمس در معدن است طبق قاعده عامه انما غنمتم بر معدن تطبیق می کند و همچنین روایت الخمس فی کل ما افاد الناس من قلیل

من قلیل او کثیر هم تطبیق می کند بر معدن که روایات دیگر هم داریم که در مورد معادن است.

08:00 ـ روایت از امام کاظم علیه السلام: الخمس من خمسة اشیاء من الغنائم و الغوص و من الکنوز و من المعادن.

08:45 ـ روایت دیگر که من الغنائم و اغوص و الکنوز و المعادن.

09:30 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: و عن المعادن کم فیها قال علیه السلام: الخمس.

09:45 ـ روایت از امام باقر علیه السلام: سالته عن معادن الذهب و الفضة و الحدید و الرصاص فقال علیه السلام: علیها الخمس جمیعا.

10:20 ـ روایت دیگر: عن المعادن کم فیها قال علیه السلام: علیها الخمس جمیعا.

11:00 ـ روایت دیگر: سالت اباجعفر عن الملاحة فقال ما الملاحة قلت ارض یجتمع فیه الماء فیصیر الملح قال علیه السلام هذا المعدن فیه منه الخمس قلت و الکبریت و النفط یخرج من الارض قال علیه السلام هذا و اشباهه فیه الخمس.

11:45 ـ روایت دیگر: سالته عن ما یخرج من البحر من الؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و المعادن الذهب و الفضة قال علیه السلام اذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس.

12:00 ـ برخی جمع از فقهاء موارد معدن را بیست و پنج مورد بیان می کنند و برخی دیگر می فرمایند که معدن از عدن می آید که استقر بمکان و برخی دیگر معدن را اشتقاقش از عدن بمکان ثابت میدانند که در آیه شریفه جنات عدن یعنی بهشت ثابت است.

15:10 ـ در احکام فقهی در سه جا معدن ذکر شده یکی باب تیمم و باب سجود نماز و در باب خمس که در باب تیمم و سجده مثال هایی از معادن می زنند.

16:20 ـ مثلا سجده بر نوره قبل از پختن جایز است و از معدن محسوب است.

17:00 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند حقیقت امر اینست که در باب سجده و تیمم اصلا روایاتی در مورد ذکر معادن نیست بلکه فقهاء در آن ابواب ذکر معادن می کنند منظورشان آن چیزی است که از اسم ارض خارج شود و معدن باشد جایز نیست تیمم و سجده بر آن.

18:45 ـ در بحث تیمم و سجده مثلا در مورد ماء که جسم سیال است که اگر بطور مطلق بیان شد همان آب بدون ممزوج بشیئی است ولی وقتی ممزوج بیان شد مثل ماء الرمان دیگر اطلاق ماء را ندارد پس در مورد معدن که از ارض باشد و حجر باشد می شود تیمم و سجده کرد مانند مرمر که معدن است و حجر هم هست و چون روایتی نداریم که لایسجد علی المعدن پس اگر مرمر ارض شد پس سجده و تیمم بر آن می شود پس منظور فقها بر عدم جواز بر سجده و تیمم بر معدن آن معدنی است که از ارضیت خارج باشد.

22:15 ـ در مورد خمس حتی آن معدنی که می شود بر آن سجده کرد و تیمم نمود باز هم واجب است خمسش را پرداختن.

24:20 ـ در روایات معدن اطلاق شده به نفس اعیان مثل طلا و نقره و نفت و کبریت و آهن و این ها ولی لغتا معدن محل این مواد ارزشمند پیدایش می کنند ولی فقهاء اعیان مشخص را معدن می دانند که اسم محل را بر حال گذاشته اند.

26:40 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که مقداری از این اعیانی که نام بردند را می توان معدن دانست و اگر با سایر قطاعات زمین مقایسه کنیم ذی قیمت است، پس اگر از لغت علی اطلاقه بگیریم هر قطعه زمینی که نسبت به دیگر اماکن ثمین است همان معدن است حتی اگر در عرف معدن نباشد مثلا گل رنگین که با او لباس را رنگ می کنند برخی معدن می دانند ولی در روایات اعیان محصور بیان شده است.

29:15 ـ در روایتی که اشباه ذلک فرمودند ایا شبیه اموری که در روایت بوده است عرفا معدن گفته شود یا هر شیئ ذی قیمت که استخراج شود است.

30:30 ـ در مورد شک در معدنی بودن جنس دو نوع است که شک کنیم موضوع ما معدن لغوی است یا خیر پس شبهه مفهومیه می شود در روایات که نسبت به دیگر قطاعات ارض ارزشمند است یا شک کنیم که معدن صدق می کند که شبهه موضوعیه است که آیا استصحاب عدم مجعولیت حکم وضعی را یا اینکه عموماتی داریم که نسبت به عمومات تمسک باید کرد.

0530 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس (نوار 1 ـ درس 7) ـ شب شنبه 21 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/17 ش

01:00 ـ در تعریف معدن اینکه آنچه از زمین خارج شود که جنس ارض باشد و نسبت به دیگر قطاعات ارضی ارزشش بیشتر است باید خمسش داده شود.

02:00 ـ از طلا و نقره و آهن و زبرجد و فیروزه و غیره که تا 25مورد احصاء نموده اند.

03:45 ـ برخی دیگر می فرمایند خمس بر هر چه مصداقیت معدن بکند واجب است و نمک و نوره و گل خاص را هم بر آن بیست و پنج مورد اضافه می دانند.

05:30 ـ در تعریف جواهر هم اینگونه بیان می شود که هر سنگی است که ارزشمند باشد و مورد استعمال قرار گیرد.

06:10 ـ مرحوم آقای میلانی قدر متیقن تعریف معدن را هر آنچه که از قطعه زمینی باشد که عرفا ارزشمند است و معدن بحساب می آید، می دانند.

07:00 ـ در مورد اعتبار نصاب در مورد معدن سه قول است: اول علمایی که اجماع را بر این می دانند که معدن چه کم باشد و چه زیاد بدون هیچ نصابی خمس برایش واجب است.

08:40 ـ قول دوم: متاخرین از فقهاء نصاب را برای معدن معتبر می دانند که اگر کمتر از نصاب باشد خمس ندارد و اگر به حد نصاب رسید و بالاتر شد همه اش خمس دارد که نصاب معدن را بیست دینار می دانند.

10:20 ـ قول سوم: نصاب را معتبر می دانند ولی حد نصاب را یک دینار می دانند.

10:45 ـ نسبت به قول اول از اطلاق انما غنمتم و روایات قلیلا کان ام کثیرا استفاده کرده اند و نصابی را معتبر ندانسته اند.

11:30 ـ استدلال صاحب قول دوم به روایت بزنطی است که قال سالت ابالحسن علیه السلام عما اخرج المعدن من قلیل او کثیر هل فیه شیئ قال علیه السلام لیس فیه شیئ حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دینارا.

13:40 ـ لذا قول دوم استدلال به این روایت است که صحیح است لذا در ذهب و فضه و اینها جای زکات می باشد ولی در جاهایی که زکاتی نیست پس مالیت قیمت بیست دینار را در نظر داشته باشیم.

14:30 ـ اشکال اینست که شاید عشرین دینارا قرینه باشد از مراد معدنی که سوال شده است معدن ذهب و فضه ای باشد که پاسخ اینست که ذهب و فضه مصداق بارز از برای معدن هستند پس اگر بیست دینار و تسمیه زکات قرین باشد بر عدم اطلاق معدنی که در ابتداء بیان فرموده اند پس تمام ما یخرج من الارض را نمی گیرد لذا تنقیح مناط قویا می کنیم که اگر بر ذهب و فضه باشد بطریق اولی بر دیگر موارد معدن صادق است.

17:00 ـ در مورد قول سوم که یک دینار را حد نصاب می دانند روایت از بزنطی از محمد بن علی بن ابی عبدالله است که سند تا بزنطی بسیار سالم ولی محمد بن علی ابن ابی عبدالله عن ابی الحسن در رجال مجهول است قال سالته عما یخرج من البحر من الؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل فیها زکاة قال علیه السلام: اذا بلغ قیمته دینارا فیه الخمس.

19:30 ـ در روایت صحیحه لیس فیه شیئ حتی یبلغ عشرین دینارا و در این روایت یک دینار خمس دارد پس این روایت حق وضعی را اثبات می کند و صحیحه نفی می کند در این موارد اگر بخواهیم جمع دلالی کنیم حد استحبابی برای یک دینار قرار می دهیم به عبارت دیگر مقوّم استحباب دائما طلب الشیئ مع تجویز فی الترک باشد که جمعشان استحباب می شود.

21:15 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که شخص از دو چیز پرسیده است از بحر و معادن که امام در جواب ضمیر مذکر آورده اند که مایخرج من البحر که در غوص یک دینار باشد که اگر منظور حضرت معادن بود تای تانیث می آوردند.

24:00 ـ در مورد قائل شدن به حد نصاب بیست دیناری نسبت به عموم ما غنمتم در ما راد بیست دینار در تمام معدن خمس واجب است چون موافق عموم است ولی اگر اقل از بیست دینار بود مخصص غنیمتی است.

26:00 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که دلیلی برای من حاذ ملک نداریم بجز حدیث للید ما اخذت است.

28:00 ـ بنابراین معدنی که حد نصاب بیست دیناری را برای مشروط کردیم اگر نسبت به عموم انما غنمتم باشد اقل از نصاب مخصص است و اکثر از نصاب موافق است و اگر با من حاذ ملک ملاحظه کنیم اقل از نصابش موافق است و اکثرش مخصص است بنا بر اینکه خمس را کسر مشاع بدانیم ولی اگر خمس را حق بدانیم علی کل تقدیر موافقت خواهد داشت.

0531 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ المعادن (نوار 1 ـ درس 8) ـ شب یکشنبه 22 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/18 ش

00:30 ـ اگر در معدنیت شیئی شک کردیم مثلا گل قرمز یا سنگ آسیاب را که شک کنیم آیا جزو معدن بحساب می آید که خمس داشته باشد یا خیر باید چه کرد.

01:10 ـ به طور کلی آنچه که در روایات صراحت به معدن نیست و شک وجود داشته باشد.

01:45 ـ گاهی شبهه مفهومیه است که آیا این جنس استخراج شده جزو معدن محسوب می آید و گاهی شبهه موضوعیه خارجیه است که نمی داند چه شیئی را استخراج کرده است.

02:30 ـ و در هر دو مورد گاهی به بیست دینار می رسد و گاهی نمی رسد.

02:45 ـ و در همه موارد بمقدار مؤونه سالش است یا بیشتر است.

03:15 ـ در اینجا دو تخصیص نسبت به آیه شریفه اعلموا انما غنمتم وجود دارد یکی کمتر از حد نصاب بودن معدن است و دیگری مادون مؤونه سنه باشد.

04:00 ـ قسم اول: شبهه مفهومیه باشد و اقل از بیست دینار باشد و بمقدار مؤونه سنه باشد در این قسم قطعا خمس ندارد، چرا که اگر معدن بوده باشد کمتر از نصاب است و اگر اکتساب باشد از موونه سال کمتر است.

04:55 ـ قسم دوم: شبهه مفهومیه باشد و کمتر از بیست دینار باشد ولی از مؤونه خرج سالش بیشتر باشد، در اینجا چون در جنبه معدنیت شک داریم ولی کمتر از نصاب است پس خمس ندارد ولی نسبت به جنبه اکتسابی اش چون محرز نشده است خمس ندارد.

07:15 ـ قسم سوم: شبهه مفهومیه باشد و بیشتر از بیست دینار است و کمتر از مؤونه سال باشد در اینجا بدلیل خمس در معدن چون شک داریم و محرز نیست حکم معدنیت بر موضوع جاری نمی شود و اگر هم اکتساب باشد که کمتر از مونه است پس خمس ندارد.

09:15 ـ قسم چهارم: شبهه مفهومیه باشد و بیشتر از نصاب باشد وبیشتر از مؤونه باشد در اینجا چون یکی از دو شک معدنیت یا اکتسبای وجود دارد ولی اصل برائت وجوب خمس می کنیم.

11:15 ـ قسم پنجم: شبهه موضوعیه باشد و کمتر از نصاب باشد و کمتر از مؤونه باشد در اینجا هم خمس ندارد.

12:30 ـ قسم ششم: شبهه موضوعیه باشد و کمتر از نصاب و زائد بر مؤونه باشد در اینجا عنوان عموم انما غنمتم را نمی توان تمسک کرد چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه معنا ندارد پس استصحاب عدم تعلق خمس را می کنیم یا اصل برائت وجوب تکلیف می کنیم پس خمس ندارد.

13:30 ـ قسم هفتم: شبهه موضوعیه باشد و زائد بر نصاب باشد و کمتر از مؤونه سالش باشد بار هم نمی شود تمسک به عمومات کرد و خمس ندارد.

14:15 ـ قسم هشتم: شبهه موضوعیه باشد و زائد بر نصاب و زائد بر مؤونه باشد باز هم استصحاب عدم تعلق خمس می کنیم و خمس ندارد.

15:10 ـ اگر اکتساب به زحمت شخص داشته باشد جنبه مؤونه لحاظ می شود ولی اگر اکتساب اعم از زحمت و تلاش باشد یا نباشد در قسم هفتم اشکال پیدا می شود.

16:45 ـ در باب زکات علاوه بر اتوا الزکاة داریم و خطاب ایجابی است و متوجه به صغار و غیر مکلفین متوجه نیست تازه نص داریم که در مال یتیم زکات نداریم، اما در خمس اتوا الخمس نداریم و نص اینکه در مال صغیر خمس نداشته باشیم موجود نیست پس این امر وضعی در هر غنیمتی است که مشمول انما غنمتم باشد و هم مشمول اطلاق روایات که المعادن فیه الخمس اگر چه استخراج کننده آن صغیر یا سفیه یا مجنون باشد باز هم خمس دارد.

20:20 ـ همچنین فرق نمی کند مسلمان استخراج کند یا کافر چه کافر حربی یا ذمی باشد که مثلا حاکم شرع بخواهد بزور از کافر بستاند مگر اینکه کافر مستبصر شود و هنوز خمس را نداده باشد پس هم احکام تکلیفی و وضعی از او ساقط است چرا که الاسلام یجبّ ما قبله که احکام تکلیفی و برخی می فرمایند هم احکام وضعی را اسقاط می کند.

22:15 ـ در مورد معدن و مستخرجش که گاهی معدن یکی باشد و در یک مرحله باشد و استخراجش یک نفر باشد و گاهی تعدد معادن یا تعدد استخراج یا تعدد اشخاص باشد.

24:15 ـ در تمامی حالات، میزان کل معدن اگر به نصاب بیست دینار رسید خمس بر آن واجب است پس اگر از معدنی دو جنس اخراج شد لازم نیست هر کدامشان بیست دینار باشند بلکه مجموعشان نصاب داشت کافی است برای وجوب خمس و در دفعات متعدده باشد مجموعا به نصاب برسد کافی است.

0532 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ المعادن (نوار 2 ـ درس 1) ـ شب دوشنبه 23 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/19 ش

00:30 ـ بحث در نصاب معدن است که طبق صحیحه بزنطی مبلغ بیست دینار نصاب معدن است که اگر به دفعات متعدده از معدنی استخراج کند باید نصاب را در مجموع اخراج ها دانست و اگر هم معادن متعدد باشد باید مجموع اجناس به حد نصاب برسد و اگر هم اشخاص متععدی شراکتا استخراج کردند که نصیب هر کدام کمتر از مقدار بیست دینار هم باشد باز هم به قیمت کل معدن حساب می شود و ربطی به سهم هر شخص ندارد و همه باید خمس واحدی را بدهند که سهم هر یک از خمس کمتر می شود.

02:45 ـ روایت بزنطی که: ما اخرج من قلیل او کثیر هل فیه شیئ قال علیه السلام: لیس فیه شیئ حتی یبلغ ما فی مثله الزکاة عشرون دینارا پس آنچه که خارج شده است به بیست دینار برسد خمس دارد و نفرمودند که ما اخرجته بلکه ما خرج است و اطلاق دارد به اینکه واحد باشند یا متعدد چه معدن چه دفعات و چه اشخاص.

04:00 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که اگر هم بگوییم این صحیحه مجمل باشد، قدر متیقّن از مخصص عموم المعدن فیه الخمس، مجموع ما خرج من المعدن کمتر از نصاب باشد ولی اگر به حد نصاب برسد و

نصاب برسد و نصیب هر شخص کمتر باشد و شک می کنیم به اینکه خمس تعلق می گیرد و چون مخصص منفصل است و دائر بین اقل و اکثر است پس مجموع ما خرج من المعدن بیشتر باشد خروج از نصاب دارد پس خمس واجب می شود حتی اگر نصیب هر شخص کمتر از بیست دینار باشد.

06:10 ـ اما مشهور می فرمایند که باید نصیب هر شخص از اخراج کنندگان به بیست دینار برسد تا خمس برایش واجب گردد.

07:30 ـ اشکال به بزرگان اینست که از بزنطی نمی شود چنین چیزی را برداشت کرد مگر اینکه بگوییم در باب زکات نداشتن در باب زکات اینگونه حکم می شود لذا اینجا هم به این نحو حکم داده اند.

08:45 ـ روایت از امام باقر علیه السلام: مائتی درهم بین خمس اناس او عشره حال علیها الحول و هی عندهم أیجب علیهم زکاتها قال علیه السلام: لا لیس علیهم شیئ حتی یتمّ لکل انسان منهم مائتا درهم.

09:50 ـ لذا در زکات حق واحد در نصاب واحد است که در تعدد ملک برای هر یک نصاب را در نظر می گیرند پس در ما نحن فیه را با حکم زکات مقایسه کرده و تنقیح مناط کرده باشند ولی مرحوم آقای میلانی می فرمایند که در ما نحن فیه دلیل نداریم چرا که انما غنمتم، غنیمت عبارت است از زیاده و استفاده است که گاهی جنبه اسناد به غنیمت از گاهی نفس غنیمت است پس در صحیحه بزنطی نفس معدن حد نصاب دارد لذا چه متعدد باشد و چه واحد فرقی نمی کند چرا که زکات متاخر از ملکیت است و تازه یکسال از تملکش گذشته است ولی در معدن لحظه اکتشاف نفس ملکیت است بمحض اینکه در حیّز ملکیت قرار گرفت و نصاب داشت خمس دارد حال یک شخص مالک باشد یا گروهی باشند.

13:45 ـ مثلا چهار نفر معدنی استخراج کردند که ارزشش همان بیست دینار باشد پس باید خمسش را که چهار دینار است را بدهند پس هر نفر باید یک دینار خمس را بدهند.

14:45 ـ در صحیحه بزنطی بیان شده که خمس بر مستخرج است و کاری به استخراج کنندگان نداریم، لذا بیست دینار مناط بر معدن است اما مشکلی که نسبت به مشهور است در موردی است که در معدن خاصی چندین نفر مشغول هستند که هر شخص برای خودش استخراج می کند در آنجا حد نصاب بر هر میزان اخراج معدنیت هر شخص برای خودش است درصورتی که در اینجا اجماع می گویند که حد نصاب برای کل معدن است و استخراج هر شخص را ملاک نمی دانند.

19:00 ـ در مورد مصارف استخراج معدن، گاهی بر عمل خود شخص است که اجرتی نیست و گاهی آلات یا افرادی را هزینه برای اخراج می کند، در زکات مؤونه را استثناء می کنند.

20:00 ـ اجماع مؤونه استخراج معدن را استثناء از خمس می دانند.

20:30 ـ در روایت لیس الخمس الا فی الغنائم خاصة بیان شد، در معدن و غوص و کنز و غیره مصادیق غنیمت هستند پس از این روایت برداشت می شود که غنیمت هر آنچه که فائده و استفاده برساند می باشد لذا آنچه را که استخراج می شود و قابل استفاده است باید بعد از کسر هزینه استخراج بوده باشد.

22:00 ـ روایت از امام باقر علیه السلام: سالته عن المعادن و ما فیها قال علیه السلام کل ما کان رکازا ففیه الخمس و قال علیه السلام: ما عالجته بمالک ففیه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفی الخمس. این کلمه مصفی یعنی تصفیه شده و ارزشمند شده است مثلا معادن فیروزه بهمراه سنگهای بی ارزش است که باید تصفیه شود.

23:30 ـ نصاب معدن را بعد از مؤونه بدانیم یا مجموع ما خرج باشد؟ در صحیحه بزنطی مجموع است ولی در این روایت مصفی آمده است که در زکات هم بحث شده است.

24:45 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند ظاهرا نصاب بعد از مؤونه می باشد چراکه با قیاس منطقی ساده داریم رسیدن ارزش بیست دینار معدن خمسش واجب است و از طرفی خمس بعد از مؤونه است پس نصاب بعد از مؤونه می باشد.

27:15 ـ معدنی که استخراج می شود، جنس از ارض است که ارزش دارد نسبت به بقیه زمین ها گاهی در دل زمین است و گاهی روی زمین و گاهی استخراجش با کندن آن جنس ارزش پیدا می کند یا اینکه شباهت با معدن دارند.

29:00 ـ روایت از امام باقر علیه السلام: سالته عن الملاحة قال و ما الملاحة فقلت: ارض سبخة ملاحة یجتمع فیه الماء فیصیر ملحا فقال علیه السلام: هذا مثل المعدن.

30:00 ـ در این روایت عبارت مثل بکار رفته پس اگر بتوان این برداشت را کنیم که مثلیت در جنبه قیمت داشتن باشد پس در تمامی مواردی که جنبه مالیتش بیشتر از باقی اراضی باشد، خمس خواهد داشت.

0533 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ المعادن (نوار 2 ـ درس 2) ـ شب سه شنبه 24 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/20 ش

00:30 ـ بحث ما در وجوب خمس در معادن است که اقسامی را بیان کردیم.

00:45 ـ برخی بزرگان فرموده اند معدن فقط چیزی است که مدفون در ارض باشد و باید اخراج شود، اما نسبت به برخی روایات از جمله وجود عبارت مثل المعدن، یا روایات معدن بودن عنبر هم ذکر شده است در صورتیکه روی آب است یا اینکه در تعاریف عنبر برخی گویند که زیر آب می باشد که بعدا به روی آب می آید نظیر معادنی می شود که در بیایان یافت می شود مثلا عقیق و طلا و جواهری را در بیابان پیدا کنیم که سیل یا الاتی یا حیوانی مثلا آن را کنده است باید خمس داده شود چون عمومات المعادن فیها الخمس و انما غنمتم را دربر می گیرد.

04:00 ـ اگر معدنی را در بیایان دید و یقین کرد که مسلمانی آن را اخراج کرده است و خمسش را داده است یا خیر باید استصحاب عدم پرداخت خمس بکنیم لذا هر چیزی که معدن باشد بشرط نصاب خمس دارد.

05:15 ـ در مورد اینکه شک کنیم به حد نصاب می رسد یا خیر در اینجا نتوان استصحاب عدم بلوغ حد نصاب بیست دیناری را کرد، پس نمی توان اصل برائت وجوب حکمی کرد و باید فحص به

فحص به قیمت برای نصاب کرد چرا که با اینکه در اصول داریم که رفع ما لایعلمون است و در شبهه موضوعیه است و فحص لازم نیست، اما در اینجا احراز نصاب نمی شود مگر با فحص کردنش مانند نصاب زکات یا استطاعت که قوام معرفت دائما به فحص است نمی شود به رفع ما لایعلمون تکیه کرد.

08:20 ـ در مورد اراضی مملوک یا موات یا مفتوح یا موقوفه که معدن یافت شود.

09:00 ـ در اراضی مملوکه چون معدن جزئی از زمین است و مالک زمین صاحب معدن است پس هرکسی استخراج کند مالک نمی شود و خمس هم نباید بپردازد جون غنیمتش نشده است که خمسش را بدهد.

10:20 ـ غرامت و هزینه استخراج بر گردن خود مستخرج است و ربطی به مالک زمین ندارد و استثناء مؤونه برای خمس ندارد.

11:15 ـ در مورد اراضی موات، این معدن جزو زمین است و متعلق به امام علیه السلام می باشد.

12:10 ـ عموماتی در اینجا داریم که روایت مرسله: من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلم فهو احق به، در اینجا جاری نمی شود، عموم دیگر: من حاز ملک که مدرکش روایت للید ما اخذت و للعین ما رأت است در اینجا بواسطه استخراج معدن که نسبت ید پیدا می کند.

15:15 ـ روایت: من احیا مواتا فهو له.

15:40 ـ بنابراین شخص که معدن را در موات استخراج کرد ماند حفر چاه آبی که در موات کند و احیاء کند مالک آن می شود پس این معدن را احیاء می کند پس ملکش می شود.

16:30 ـ اما اگر معدن مثلا نمک یا گلی باشد و هیچ مؤونه استخراج ندارد در اینجا نتوان احیاء را تطبیق داد.

17:40 ـ پس ارض موات ملک امام و معدن ملک امام اند ولی در احیاء معدن که موجب تملک شخص بشود اگر دلیل عنوان حیازت باشد مشکل است چرا که در من حاز ملک مشکل پیش می آید چون اراضی موات ملک امام است چه حاز باشد و چه نباشد ولی اگر دلیل روایات احیاء باشد پس موات ملک امام است و احیای موات ملکیت می آورد پس معدن جزئی از موات بوده است پس برای مستخرج پس از پرداخت خمس بعد از نصابش ملکیت ایجاد می شود.

20:45 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که اگر هم شبهه حکمیه بین اغتنم و لم یغتنم در اراضی موات که ملک امام است باشد اگر مصداق احیاء داشته باشد پس از دادن خمسش مالک می شود ولی اگر مستخرج کافر بود چه حربی چه ذمی یا شیعه نبود که مخالف بود، مشکل است.

22:30 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: فما اخرج الله منها من شیئ فهو لنا فقلت و انا احمل الیک المال کله فقال علیه السلام: قد طیبناه لک و احللناک منه فضم الیک مالک و کل ما فی ایدی شیعتنا فهم فیه محللون.

24:45 ـ در مورد معدن استخراجی در اراضی مفتوح عنوة که در روایات ملک مسلمین است که منافعش برای مسلمین است یا خود عین اراضی ملک مسلمین است که اختلافی است که در هر دو صورت معدن، ملک مسلمین می شود چراکه سبق الیه جا ندارد و من حاز ملک هم در مباحات است چون المملوک لایتعلق علیه الملک پس جریان احیاء هم صادق نیست چون ملک غیر است و ارتباطی به اراضی موات ندارد که روایتی داشته باشد.

28:00 ـ مطلق دانستن در این اراضی چه به اذن امام و چه به غیر اذن امام علیه السلام را مفتوح بدانیم.

0534 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ المعادن (نوار 2 ـ درس 3) ـ شب چهارشنبه 25 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/21 ش

00:30 ـ بحث ما در معادن ارضی است که نوع معدن است مانند نمک یا مصالح یا مواد کوزه گری و غیره و نیز از اراضی که موات یا معمور باشند.

02:00 ـ اراضی معموره ای که مفتوح عنوة ملک مسلمین است پس اگر معدنی در این اراضی استخراج شود وجهی ندارد بگوییم که احیایی در آن صورت گرفته و نیز بر من حاز ملک هم نمی شود تمسک کرد چون من حاز ملک در مورد آن چیزی است که مالک نداشته باشد.

04:45 ـ در مورد تشکیک در مفتوح بودن اراضی کنیم پس استصحاب عدم کونها عن مفتوحة عنوة اثبات نمی کند که اراضی موات هستند.

07:00 ـ در اراضی موات که اخراج معدن نوعی احیاء آن است تملک آن پس از پرداخت خمس از ناحیه معصوم اجازه داده شده است.

08:45 ـ شهرهای بسیاری از خراسان تا خوزستان را لشکر اسلام فتح کرده است بجز چند بلد، اکنون اگر شک کنیم که این فتح بلاد با اذن امام بوده است یا خیر بنابراین ما نمی توانیم استصحاب کنیم عدم اذن امام را چرا که اگر به روایت عباس وراق باشد که نمی توانیم استصحاب عدم اذن کنیم و اگر هم استصحاب عدم ازلی کنیم باز هم

باز هم نمی شود استصحاب کرد.

11:30 ـ کل قوم غزوا بغیر اذن الامام فهو للامام روایت عباس وراق بود پس شک کردن اینکه معدن در ملک امام است یا خیر را نمی توان استصحاب عدم اذن حکم کنیم.

13:30 ـ اگر هم شک کنیم در اینکه اراضی در زمان فتح معمور بوده است یا خیر چون از شرایط ملکیت مفتوح عنوة باید معمور بودنش باشد پس می توان استصحاب کرد که معدنی که در اراضی مفتوح عنوة ای که مشکوک به معمور بودنشان بوده است می کنیم استصحاب عدم معموریت حین الفتح جاری می باشد.

15:30 ـ بعضی می فرمایند که معدنی که در اراضی مفتوح عنوه استخراج می شود ملک کسی است که استخراجش می کند.

16:30 ـ برخی می فرمایند که معادنی که در اراضی مفتوح عنوه است ملک تمامی مسلمین است.

17:30 ـ اگر اراضی موات باشد ملک امام است و با اخراج معدن احیای موات است و می تواند مالک شود.

18:45 ـ از برخی اخبار اینچنین پیداست که معادن از انفال است پس تماما ملک امام است چه در اراضی مفتوح باشد و چه در موات و چه فتوحاتش با اذن یا بی اذن باشد.

19:30 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: سالته عن الانفال و قال علیه السلام: هی القری التی قد خربت ...و المعادن منها.

20:00 ـ روایت از امام باقر علیه السلام قال علیه السلام: قال لنا الانفال قلت و ما الانفال؟ قال علیه السلام: ...منها المعادن.

20:30 ـ روایت دیگر از امام صادق علیه السلام: قلت و ما الانفال؟ قال علیه السلام: ... و رئوس الجبال ... والمعادن.

21:00 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که با این دلایل موجود که ثابت بشود که معادل از انفال باشد پس طبق فرمایشات معصومین که: کلّ ما کان لنا فلشیعتنا، از طرفی هم عمومی داریم که معادن خمس دارد و این روایت نمی تواند جنبه خمسی معادن را از بین ببرد لذا در اراضی مفتوح عنوه هر شیعه ای که استخراجش کند با دادن خمس باقی را تملیک می کند.

24:30 ـ در مورد اراضی موقوفه که معادنی که در زمین های موقوفه باشند چه حکمی دارند.

25:30 ـ اگر واقف شیعه دوازده امامی باشد، آن معدن را استخراج کند ملکش می شود از طرفی زمین را با آنچه در آن بوده است وقف کرده است پس معدن هم وقف می شود بحث تملکش مشکل می شود.

0535 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ المعادن و الکنوز (نوار 2 ـ درس 4) ـ شب شنبه 28 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/24 ش

00:10 ـ بحث ما در معدن استخراجی در اراضی موقوفه است که بسیار محل ابتلاء است.

01:00 ـ احکام اراضی مملوکه و مفتوح عنوه و موات را بیان کردیم و اشکالات و حالاتش را نیز بیان کردیم.

02:00 ـ ملخص جلسه گذشته.

06:00 ـ گاهی معدن قبل از وقف وجود داشته و گاهی بعد از وقف مثلا املاحی که بواسطه بارندگی جمع شده باشد در اینحالت اگر قبل از وقف بوده است که معنا ندارد معدن استخراج شود همانند وقف درختی که میوه اش را هم دربر می گیرد چون منافع موقوفه است.

08:45 ـ اگر مالک ارض، علم بوجود معدن دارد و تنها زمینش را وقف کند بدون معدن، پس معدن را وقف نکند می توان گفت که می شود معدن را استخراج کرد.

10:00 ـ اما اگر معدن پس از وقف زمین بوجود بیاید در اینحالت متولی وقف با فروش منافع یا اجاره معدن آن منافع را در مورد وقف صرف کند.

11:10 ـ اگر شک به تاریخ کردیم که آیا معدن در زمان قبل از وقف بوده یا خیر گاهی شک در زمان وقف داریم گاهی شک در زمان پیدایش معدن داریم.

12:00 ـ در حالت دوم نمی توان استصحاب عدم کون المعدن قبل از وقت را جاری دانست ولی بالعکس اگر تاریخ تکوّن معلوم باشد ولی زمان وقف را ندانیم می توان استصحاب عدم صدور الوقف الی ما بعد تکون را بکنیم.

13:30 ـ بحث کنوز در وجوب خمس بیان می شود.

14:30 ـ کنز را در لغت به گنج ترجمه می کنند.

14:40 ـ آیه شریفه: کنز لهما و اراد ربهک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما.

15:00 ـ لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک. و در آیه دیگر: فاخرجناهم من جنات و عیون و کنوز.

16:20 ـ در مورد کنز برخی بزرگان می فرمایند که آنچه یافت شود در داخل دیوار یا داخل درخت یا در هیزم این ها که کنز نیستند و لقطه می باشند و کنز فقط درهم و دینار مسکوک است.

17:15 ـ اما در روایات کنز اطلاقاتی داریم که بیان می کنیم.

17:40 ـ اثبات وجوب خمس برای کنوز از عمومات است که آیه شریفه انما غنمتم من شیئ فانّ لله خمسه و از روایات متعدده کل فائدة فیه الخمس و نیز روایات دیگر که بیان می کنیم.

18:00 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: عن الکنز کم فیه؟ قال علیه السلام: الخمس.

18:20 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: فیما یخرج من المعدن و البحر و الغنیمة و الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه و الکنوز؟ قال علیه السلام: الخمس.

19:00 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: الخمس علی خمسة اشیاء ... الکنوز.

19:20 ـ روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله: قال یا علی انّ عبدالمطلب سنّ فی الجاهلیّة خمس سنن اجراها الله فی الاسلام...وجد کنزا و اخرج منه الخمس و تصدّق به فانزل الله تعالی واعلوموا انما غنمتم من شیئ فان لله خمسه.

20:00 ـ روایت از امام رضا علیه السلام: فوجد عبدالمطلب کنزا فاخرج منه الخمس.

20:40 ـ اشکالی وجود دارد در دو روایتی است که کنز باید درهم و دینار باشد.

21:15 ـ روایت از امام رضا علیه السلام: سئل فیما یجب فیه الخمس من الکنز قال علیه السلام: ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس.

21:40 ــ برخی تمسک به این روایت را اشکال می کنند از امام رضا علیه السلام: سئل منه عن مقدار الکنز یجب فیه الخمس قال علیه السلام: ما یجب فیه الزکاة من ذلک بعینه ففیه الخمس و ما لم یبلغ حدّها تجب فیه الزکاة فلا خمس فیه.

22:30 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که روایت اولی کلمه مثله دارد پس هر آنچه را قیمت بیست دینار باشد و حد کنز هم بیست دینار است.

24:15 ـ اطلاق کنز بر هر جا و هر علامتی بر آن باشد ادله را می گیرد چه در مملکت اسلام باشد و چه نباشد و چه مسکوکات غیر دینی باشد.

25:00 ـ اگر شک نسبت به شرائط کنز کنیم که استصحاب عدم اشتراط بشیئ می کنیم و اگر شک در مصداقیت کنز را بر آن کردیم مثلا زیر زمین نبود مثلا در درختی بود آیا اصل عدم خمس جاری می شود یا خیر چون عموم وجوب خمس داریم باید خمس را بر آن اثبات کنیم.

25:40 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که بنابراین متیقن به کنز بودن شیئی که حد نصاب بیست دینار را دارد خمس بر او واجب است ولی اکر مشکوک به کونه کنز بوده باشد خمس دارد حتی اگر به نصاب نرسیده باشد.

0536 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الکنوز (نوار 2 ـ درس 5) ـ شب یکشنبه 29 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/25 ش

00:15 ـ کنز مالی است که مدفون تحت الارض باشد و اینکه بالغ بر بیست دینار باشد و سوم اینکه کنز با لقطه متفاوت است.

01:20 ـ بیان شد که برخی بزرگان کنز را نقدین درهم و دینار می دانند.

02:20 ـ برخی دیگر بین طلا و نقره و مس و غیره فرقی در کنز بودن نمی گذارند.

03:25 ـ برخی دیگر فقط طلا و نقره را کنز می دانند که خمس بر آن واجب است.

05:40 ـ دو مرحله داریم اول تعریف کنز است و دوم خمسی که برای کنز می باشد در کدام کنز است آیا باید طلا و نقره باشد یا هر چه باشد، سوم آیا حد نصاب برای هر کنزی است یا برای طلا و نقره باشد.

07:00 ـ تعریف کنز معادل رکاز و استقرار در زمین است که صحیحه ای داشتیم که کل ما کان رکازا ففیه الخمس و علاوه بر این تشکیک در معنای کنز بمدفون طلا و نقره باشد یا هر چه عموم مدفون در زمین است که رکاز است.

08:25 ـ روایت از امیرالمومنین علیه السلام: وجد رجل رکازا علی عهد أمیرالمؤمنین علیه السلام فابتاعه ابی منه بثلاث مائة دهرم و مائة شاة متبع فلامته امی و قالت اخذت هذه بثلاثمائة شاة اولادها مائة و انفسها مائة و ما فی بطونها مائة قال فندم ابی فانطلق لیستقیله فابی علیه الرجل فقال خذ منی عشر شیاة خذ منی عشرین شاة فاعیاه فاخذ ابی الرکاز و اخرج منه قیمة الف شاة فتاه الاخر فقال خذ غنمک و آتنی ما شئت فابی فعالجعه فاعیاه فقال لاضرّن بک فاستعدی امیر المومنین علیه السلام علی ابی فلمّا قصّ ابی علی امیر المومنین امره قال لصاحب الرکاز ادّ خمس ما اخذت فان الخمس علیک انت الذی وجدت الرکاز و لیس علی الاخر شیئ لانّه انما اخذ ثمن غنمه.

11:10 ـ تعاریف دیگر کنز که هر مالی که جمع شود کنز است و تعریف دیگر اینکه کنز مال نفیس باشد و تعریف دیگر جمع آوری مال و تعریف دیگر کنز مال مدفون است و دیگر اینکه مال مدفون زیر زمین باشد.

12:40 ـ بیان آیات شریفه در مورد کنز: هذا ما کنزتم لانفسکم، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لولا انزل علیه کنز، و کان تحته کنز لهما، و اتیناهم من الکنوز.

13:00 ـ بنابراین نمی شود فقط مدفونیت را در کنز دانست بلکه هر مال جمع آوری و ادخار شده است چه طلا باشد چه نقره چه نقدین و غیره.

14:40 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که کنز مطلق مال نفیس است که جمع شود.

15:25 ـ روایت از امام رضا علیه السلام: سألته مما یجب فیه الخمس من الکنز قال علیه السلام: ما یجب الزکاة فی مثله ففیهم خمس.

16:20 ـ از این روایت ذهب و فضه مسکوک است مانند درهم و دینار باشد که گنج پیدا شده که یکسال نگاه داشته شود خمس واجب است اما اگر مثل را مماثلیة نوعیه بدانیم مطلق ذهب و فضه و جواهرات دیگر را می گیرد.

19:20 ـ در این روایت صحبت از حد نصاب نیست.

19:50 ـ روایت از امام رضا علیه السلام: سئل الرضا علیه السلام من مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس فقال علیه السلام: ما یجب فیه الزکاة من ذلک بعینه ففیه الخمس و ما لم یبلغ حد ما یتجب فیه الزکاة.

21:30 ـ عبارت مثل در روایات بقول مطلق است و درهم و دینار باشد خمس دارد.

22:10 ـ ایا در مواردی که کنز درهم و دینار نباشد را می توان مخصص قرار داد یا خیر.

23:00 ـ گنج درهم و دیناری اگر کمتر از حد نصاب زکات باشد خمس ندارد واگر کنوزی که غیر از درهم و دینار باشد نصاب نداشته باشد از طرفی مناط قطعی در کمتر از نصاب خمس ندارد.

25:50 ـ بنابراین مرحوم آقای میلانی می فرمایند که حد نصاب که بر طلا و نقره شرط است به طریق اولی کنز از اشیاء نفیسه هم باشد شرط نصاب برای خمسش وجود دارد.

27:20 ـ در مورد کنز یافت شده در اراضی مسلمین باشد یا کفار یا اینکه نقشی بر آن اسلامی باشد یا غیر اسلامی باشد و در همه موارد آیا در اراضی موات است یا مملوکه باشد که مملوکه شخصیه باشد یا مفتوح عنوه باشد که قهرا اقسامی متعددی بیان می شود.

30:00 ـ اصالة الاموال و الدماء و الفروج مشهور بین فقهاء می باشد.

31:00 ـ در مورد کنز یافت شده در اراضی کفار چه در اراضی موات باشد چه در معموره باشد کسی که پیدایش کند خمسش را می دهد و الباقی را تملک می کند چون عموم للید ما اخذت و ید کفر احترام ندارد پس تملیک می کند.

32:30 ـ اگر کنز یافت شد در اراضی مسلمین باشد گاهی در اراضی موات است که نسبت به این گنج شک داریم که آیا یدی که بر آن کنز محترم بوده یا غیر محترم بوده است پس استصحاب عدم تعلق ید محترمة علیه را جاری می کنیم چراکه گنجی که پیدا شده است بالاخره یدی بر آن بوده است و چون یقین نداریم ید محترمه بوده است علم اجمالی بر مسلمان بودن آن ید داریم پس با برداشته شدن مانع می توان آن را پس از پرداخت خمس تصرف کرد.

0537 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الکنوز (نوار 2 ـ درس 6) ـ شب دوشنبه 30 ربیع الاول 1389 ق ـ 1348/3/26 ش

00:15 ـ بحث در خمس در کنوز است.

01:10 ـ بیان ملخص جلسه قبل.

04:30 ـ یک احتمال ضعیف هم می رود که گنج مال لقطه باشد که صاحبش پنهان کرده آنرا و یادش رفته یا گمش کرده است.

05:30 ـ پس از تحقیق و جستجو از برای مالکش و یأس از پیدا شدن مالکش پس اگر علم داریم که ید مسلم است مجهول المالک است و احکام مجهول المالک را پیدا می کند که از طرف مالکش صدقه داده می شود.

09:00 ـ ملکیت شرعیه در هر جایی ک اعتبار ملکیت عقلائیه نشود چون شبهه غیر محصوره شده است مثلا گنج بسیار قدیمی است که صاحبش دیگر در دنیا نیست.

10:30 ـ روایتی که حضرت می فرمایند: لایجوز لاحد أن یتصرّف فی مال غیره بغیر اذنه که این اضافه ملکی بواسطه قدمت گنج ساقط است پس من حاذ ملک حاکم می شود.

11:15 ـ روایت از امام باقر علیه السلام: سالته عن الدار یوجد فیها الورق فقال علیه السلام ان کانت معمورة فیها اهلها فهی لهم و ان کانت خربة قد جلا عنها اهلها فالذی وجد المال احقّ به.

12:15 ـ روایت دیگر به همین مضمون است که و انت احق بما وجدته.

13:00 ـ در مورد مجهول الماک که شخص یابنده گنج باید تعریف صاحبش کند روایتی دیگر اینست که قال الباقر علیه السلام: قضی امیرالمومنین علیه السلام فی رجل وجد ورقا فی خربة قال علیه السلام: أن یعرّفها فان وجد من یعرفها و الاّ تمتّع بها.

14:00 ـ قسم اول را که دو قسمت بود بیان کردیم و روایات در مورد ورق است و نه کنز و لقطه اگر کمتر از درهم باشد تملک می شود.

16:20 ـ قسمت دوم کنز در اراضی مسلمین یافته شده و آثاری هم از اسلام بر آن منقوش است برخی آن را لقطه می دانند و نه کنز.

18:10 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که ظن وجود دارد پس چون شک به ید محترم یا غیر محترم داریم پس استصحاب می کنیم عدم سبق ید محترمه را پس مالک می شود البته پس از دادن خمسش.

20:00 ـ روایت از امام عسکری علیه السلام: عن رجل اشتری جزورا او بقرة للاضاحی فلمّا ذبحها وجد فی جوفها صرة فیها دراهم او دنانیر او جوهرة لمن یکون ذلک؟ فوقع علیه السلام: عرّفها البایع فان لم یکن یعرفها فالشیئ لک رزقک الله ایاه.

20:30 ـ لذا احتمال اینکه گنج ملک غیر مسلم باشد موجب می شود آن را تملک کنیم پس از پرداخت خمسش.

22:50 ـ اما قسم دیگر اینکه کنز در اراضی مسلمانان و علامت اسلام هم دارد ولی در ارض معمور است لذا ذو الیدی دارد اگر صاحب زمین گنج را از خودش نفی کرد مانند حالات قبلی نسبت به تعریف صاحب و یاس از پیدا کردن صاحب گنج جاری است و اینکه بین گنج و لقطه که موجب تملک یا صدقه می شود حکمش را پیاده می کند اگر نفی نکرد گنج را به او می دهد.

0538 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الکنوز (نوار 3 ـ درس 1) ـ شب سه شنبه 1 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/3/27 ش

00:20 ـ بحث در پیدا کردن گنج بود که اقسام هشتگانه که در آن فروعی نیز هست را بررسی می کنیم.

02:00 ـ ملخص جلسات گذشته.

06:00 ـ روایت از امام زمان علیه السلام در توقیع شریف امام عصر صلوات الله علیه که می فرمایند: لایجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه.

06:40 ـ و نیز عبارت لیس لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه نیز وارد است.

06:45 ـ در ما نحن فیه این روایت انصراف دارد در مواردی که شبهه غیر محصوره است لذا موضوع مال غیره از بین رفته است.

08:10 ـ اما اگر گنج از مصنوعات مسلمین باشد یا درهم و دیناری باشد که مسکوک اسلامی نقش داشته باشد که مشهور می فرمایند که نفس وجود شیئ در دار الاسلام اماریت ندارد که یملکه المالک و داخل لقطه می شود و کنز نیست.

10:45 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که لقطه مالی است که به غیر اختیار صاحبش مفقود شود پس گنج نمی تواند لقطه واقع شود.

12:50 ـ بر فرض قبول بر اینکه لقطه باشد در حکم شرعی لقطه باید شخص صاحبش را تعقیب کند و اگر پیدا نشد یا باید از طرفش صدقه دهد یا اینکه مالک می شود که نصاب دارد.

14:00 ـ اما در مورد کنز که تعریف صاحبش ساقط است نمی تواند لقطه باشد پس عبارت انت احق منه بر آن جاری است.

15:30 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که اینکه استصحاب عدم تعلق ید مسلم بر کنز را بیان کردیم اما اگر نقش اسلام بر کنز بوده باشد پس اماره بر این دارد که ید محترم بر کنز بوده است پس نمی توان استصحاب عدم سبق ید محترم بر آن جاری دانست فقط می ماند اینکه سازنده نقوش کنز یا ضارب سکه همان مالک کنز بوده است یا خیر پس نمی توان احراز کرد به ید حقیقیه یا اجاره ای یا تولیتی است پس در این حالت استصحاب ید مسلم را جاری می کنیم.

21:10 ـ در ادله مجهول المالک که از طرف صاحبش صدقه داده می شود پس برفرض اینکه کنز را لقطه یا مجهول مالک بدانیم مع ذلک ادله عمومات نسبت اعم به اخص است و کنز مفروض می شود.

23:00 ـ در مورد اقسامی که کنز در اراضی کافرین یافت شود در همه اقسامش خمسش را می دهد و الباقی را تملیک می کند.

24:00 ـ اگر خانه ای یا زمینی را خرید و کنزی را پیدا کرد پس بایع را خبر می کند اگر نفی نکرد به او می دهد و اگر نفیش کرد خمسش را می دهد و الباقی را تملک می کند و همچنین اگر دابه ای را خریداری کرد و در شکمش شیئ ثمینی یافت شد حکمش همین است.

26:30 ـ اگر شخصی به هر دلیلی از خرید یا اجاره یا رهن یا هدیه کنزی را در آن یافت کرد به ذوالید مراجعه می کند در جایی که احتمال دهد مال دیگر است و با اعترافش بایدبه او بدهد بدون هیچ بیّنه ای وگرنه خمسش را می دهد و تملیک می کند.

29:00 ـ اما در جایی که در جوف دابه پیدا شود کنز نیست پس از اخبار بایع و نفی او می تواند خمسش را بدهد و تملیک کند.

30:00 ـ روایت از امام علیه السلام: عن رجل نزل فی بعض بیوت مکّة فوجد فیه نحوا من سبعین درهما مدفونة فلم تزل معه و لم یذکرها حتی قدم الکوفة کیف یصنع قال علیه السلام: یسال عنها أهل المنزل لعلّهم یعروفنها قلت فان لم یعرفوها قال علیه السلام یتصدّق بها.

32:00 ـ در این روایت با اینکه صاحبان منزل مال را نشناختند باید احکام کنز را می رفت ولی امام می فرمایند که صدقه بدهد از طرف صاحب یا صاحبانش، لذا این روایت هفتاد درهم بعنوان کنز نبوده و مجهول المالک بوده است.

0539 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الکنوز (نوار 3 ـ درس 2) ـ شب چهارشنبه 2 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/3/28 ش

00:30 ـ در مورد پیدا شدن شیئ گرانقدری در شکم حیوان بحث می شود.

02:00 ـ روایت از امام حسن عسکری علیه السلام: سئله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غیرها للاضاحی أو غیرها فلما ذبحها وجد فی جوفها صرّة فیها دراهم أو دنانیر أو جواهر أو غیر ذلک من المنافع لمن یکون ذلک؟ وکیف یعمل به؟ فوقّع علیه السلام: عرفها البایع فان لم یکن یعرفها فالشیء لک رزقک الله ایاه.

04:45 ـ سه احتمال در اینجا می شود اول اینکه آنچه در دابه بوده حکم کنز را داشته باشد لذا باید خمسش را بدهد و بقیه را تملک کند، مرحوم آقای میلانی می فرمایند که مناط ظنّی است و قطعی نیست پس در اینجا نمی توان حکم کنز را جاری کرد، احتمال دوم: مجهول المالک باشد در صورتی که روایت می فرماید رزقک الله ایاه، احتمال سوم: لقطه باشد در این حالت مخیر است بین تملک یا تصدق است و صحبت خمس نیست در صورتی که مشهور به طور قطع بر پرداخت خمس آنچه در شکم دابه پیدا شود را می دهند و درضمن انتظار یک سال بر آن هم مطرح نیست.

09:10 ـ ابتدا مشکوک به سباقه ید محترم بر این شیئ ثمین در جوف دابه است پس موضوع روایت اگر احتمال دهد آن شیئ متعلق به بایع باشد و وقتی نبود مالک شده است به حیازت و چون مشکوک به ید محترمه است پس خمسش را بدهد و مالک شود درصورتی که در روایت صحبتی از خمس نیست مگر اینکه بگوییم که خمس بر موونه سنه است پس اول تملک می کند بعد اگر از موونه سالش بیشتر بود بعدا خمسش را بدهد.

13:40 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که پس آنچه در جوف دابه پیدا شود غنیمت می باشد و خمس دارد.

14:45 ـ برخی دیگر هم همین حکم را می فرمایند که آنچه در جوف دابه پیدا شد خمسش را بعد از موونه یکسالش بدهد که آن از جمله غنائم است.

16:30 ـ در مورد ماهی که صیاد از دریا می گیرد و به مشتری می فروشد و بعدا مشتری گوهری در شکم ماهی پیدا می کند، پس این کنز از جواهر دریا است و بسیار بعید است که از دست کسی افتاده باشد و ماهی آن را بلعیده باشد و اگر هم شک داشته باشد در مقابل اصل، مندفع خواهد شد پس حیازت دارد و مملّک است و نیازی ندارد به تعریف صاحبش از صیاد یا هر شخص دیگر در این حالت خمسش را می دهد و بقیه اس ملک خودش است.

19:45 ـ برخی می فرمایند که گوهر متعلق به صیاد است چون او ماهی را گرفته است دو پاسخ در اینجاست، اول اینکه دلیل حیازت باید با التفات باشد لذا مفاد هیات نسبت به فاعل ملتف و قاصد است مثلا در بیابان روی علف راه می رویم و پایش را بر روی گوهری بگذارد آیا مالک آن ها می شود بدون اینکه آن را متوجه باشد؟ نه نمی شود.

21:45 ـ پاسخ دوم اینست که فرض کنیم ماهی گیر بدون اطلاع از آن گوهر مالکش شده باشد اما وقتی ماهی را به دیگری فروخت آنچه را در شکمش بوده را هم فروخته و از یدش ساقط شده است لذا مشتری مالک گوهر است.

24:10 ـ روایت از امام حسن عسکری علیه السلام: انّ رجلا فقیرا اشترى سمکة فوجد فیها اربعة جواهر ثم جاء بها الى رسول الله وجاء تجار غرباء فاشتروها منه باربعمأة الف درهم فقال الرجل: ما کان اعظم برکة سوقی الیوم یا رسول الله فقال رسول اللّه(ص): هذا بتوقیرک محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله وتوقیرک علیا اخا رسول الله ووصیه وهو عاجل ثواب الله لک وربح عملک الذی عملته.

24:45 ـ روایت دیگر از امام باقر علیه السلام: کان فی بنی إسرائیل عابد وکان محارفاً تنفق علیه امرأته، فجاعوا یوماً، فدفعت إلیه غزلاً، فذهب فلا یشتری بشیء، فجاء إلى البحر، فإذا هو بصیّاد قد اصطاد سمکاً کثیراً فأعطاه الغزل وقال : انتفع به فی شبکتک، فدفع إلیه سمکة، فرفعها وخرج بها إلى زوجته، فلما شقّها بدت من جوفها لؤلؤة فباعها بعشرین ألف درهم.

26:40 ـ روایت از امام سجاد علیه السلام: انّ رجلاً شکا إلیه الدین والعیال، فبکى. وقال : أیّ مصیبة أعظم على حرّ مؤمن من أن یرى بأخیه المؤمن خلّة فلا یمکنه سدّها، إلى أن قال علی بن الحسین علیهما السلام : قد أذن الله فی فَرَجِک یا جاریة، احملی سحوری وفطوری، فحملت قرصتین فقال علی بن الحسین علیهما السلام للرجل : خذهما فلیس عندنا غیرهما فإن الله یکشف بهما عنک، ویریک خیراً واسعاً منهما، ثمّ ذکر أنّه اشترى سمکة بأحد القرصتین وبالأُخرى ملحاً، فلما شق بطن السمکة وجد فیها لؤلؤتین فاخرتین، فحمد الله علیهما، فقُرع بابه فإذا صاحب السمکة وصاحب الملح یقولان جهدنا أن نأکل من هذا الخبز فلم تعمل فیه أسناننا فقد رددنا إلیک هذا الخبز وطیّبنا لک ما أخذته منّا، فما استقر حتّى جاء رسول علی بن الحسین علیهما السلام وقال : إنّه یقول لک : إنّ الله قد أتاک بالفرج فاردد إلینا طعامنا فإنّه لا یأکله غیرنا، وباع الرجل اللؤلؤتین بمال عظیم قضى منه دینه وحسنت بعد ذلک حاله.

0540 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الکنوز (نوار 3 ـ درس 3) ـ شب شنبه 5 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/3/31 ش

01:30 ـ بحث در مورد کنز یافت شده است در اراضی موات مسلمین که آثاری از منقوشات بر آن باشد که گاهی این منقوشات طرح اسلامی نیست که خمسش را می دهد و الباقی ملک خودش است و گاهی اسلامی می باشند مانند لقطه است و برخی حکمش را مانند کنز می دانند.

04:15 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که در مورد اینکه منقوش نباشد یا نقش قدیمی غیر اسلامی داشته باشد از ادله کنز استفاده می شود که چون در اراضی موات یافت شده است با پرداخت خمسش الباقی را تملیک می کند.

05:45 ـ در مورد وجود نقش اسلامی بر آنچه که یافت شده است اگر شک داشته باشیم که ید محترمه ای بر آن بوده است یا خیر، چون سکه اسلامی است و غالبا سکه زننده مسلمان است پس نتوان استصحاب عدم سبق ید محترمه کرد بخلاف اینکه اگر سکه اسلامی نبود این اصل جاری می شد.

07:00 ـ در مورد شبیه لقطه بحساب آوردن آن اینست که مانند مجهول مالک باشد.

08:30 ـ بر فرض اینکه اماره بودن ید محترمه را قبول کنیم موضوع ثابت می شود که این کنز ملک مسلمین است اما بمناسبت توقیع شریف امام زمان علیه السلام: لایجوز لاحد التصرف فی مال غیره بدون اذنه پس تخصیص به عموم خورده است.

12:15 ـ می توان مال حربی را تخصیص داد نسبت به این توقیع شریف قرار داد چون نسبت اعم و اخص است پس با دادن خمسش الباقی را تملیک می کند.

14:45 ـ شمول تصرف در مال غیر مشتبه است به شبهه غیر محصوره بنابراین چون ادله کنز مقدم است من حاز ملک عموم مقدم است.

17:45 ـ روایت از امام باقر علیه السلام: سالته عن الدار یوجد فیها الورق فقال علیه السلام ان کانت معمورة فیها اهلها فهی لهم و ان کانت خربة قد جلا عنها اهلها فالذی وجد المال احقّ به.

18:10 ـ روایت دیگر: سالته عن الورق یوجد فی دار فقال علیه السلام ان کانت معمورة فیها اهلها هی لهم و ان کانت غیر معمورة فانت احق بما وجدته.

18:30 ـ روایت دیگر که امام باقر علیه السلام می فرمایند: قضی امیرالمومنین علیه السلام فی رجل وجد ورق فی خربة قضی علی علیه السلام: ان یعرّفها فان وجد من یعرفها و الاّ تملکها.

19:00 ـ بنابراین امر به تعریف در جایی است که احتمال پیدا شدن صاحبش باشد.

19:35 ـ در ما نحن فیه که کنز قدیمی است که صاحب آن پیدا نمی شود.

20:10 ـ در مورد کنزی که در دریا استخراج شود اگر شخصی بدون غوص در دریا پیدا کند مثلا با تور بردارد یا خود دریا به ساحل بیاندازد با اینکه با غوص باشد حکمش فرق دارد.

22:30 ـ روایت از امام علیه السلام: سالته عن الولؤ قال علیه السلام: علیه الخمس. در منبع دیگری اضافه روایت اینست که: در مورد معادن و غیره.

23:15 ـ برخی می فرمایند که این روایت در مورد لولو است و درمورد جواهرات دیگر نیست.

23:30 ـ در روایات متعدده دیگر هم در مورد لولو داریم و هم دیگر جواهرات.

24:30 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمة و الحرام یخلط بالحلال لم یعرف صاحبه و الکنوز قال علیه السلام: الخمس. در اینجا اطلاق بر آنچه از دریا استخراج می شود دارد.

25:15 ـ روایت دیگر از امام صادق علیه السلام: الخمس علی خمسة اشیاء الکنوز و المعادن و الغوص.

25:30 ـ روایت دیگر از امام رضا علیه السلام: سالته عن ما یخرج من الکنز و البحر من الولو و الیاقوت و الزبرجد قال علیه السلام: فیهم الخمس.

25:50 ـ روایت دیگر: الخمس من خمسة اشیاء من الکنوز و المعادن و الغوص و ... .

0541 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الغوص (نوار 3 ـ درس 4) ـ شب یکشنبه 6 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/1 ش

00:20 ـ بحث ما در چهارمین مورد از آنچه بر آن خمس واجب است یعنی غوص از دریا است.

01:00 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: فیما یخرج من المعادن و البحر.

01:25 آ روایت از امام کاظم علیه السلام: سئل منه علیه السلام عن ما یخرج من البحر فقال علیه السلام: الخمس.

01:30 ـ در صحیحه بزنطی از امام رضا علیه السلام: آنچه را از دریا استخراج کند و بیرون بکشند خمس واجب است.

02:35 ـ آنچه که به نظر می رسد اول موضوع عنوان اخراج و استخراج است که غوص باشد یا با آلتی اخراج کند و دم اینکه آیا دریا خصوصیت دارد یا در بحر باشد یا شط و رودخانه باشد.

05:00 ـ مورد سوم اینکه در مورد سنگهای قیمتی است یا حیوانات گران قیمت باشد.

05:45 ـ چهارم اینکه اخراج از قعر آب باشد یا روی آب هم صدق می کند.

07:15 ـ پنجم اینکه آیا غوص خوصیت دارد که برای استخراج کنز باشد یا در حال غوص تصادفی کنزی پیدا کند.

08:20 ـ ششم: آیا اگر حیوانی را اخراج کرد و در جوفش کنزی باشد هم حکم غوص دارد.

10:20 ـ هفتم: آیا در غوص حد نصاب معتبر است و چه مقدار است.

10:40 ـ هشتم: اگر متعدد غوص کرد آیا هر دفعه نصاب دارد یا در مجموعش ملاحظه می شود.

12:25 ـ نهم: اگر چند نفر مشارکتا غوص کردند و شیئ واحدی را استخراج کردند نصاب چگونه است.

13:40 ـ دهم: اگر معدنی از بحر غوص شود حکم معدن است که نصاب بیست دینار است یا نصاب غوص است که حد نصابش یک دینار است.

15:00 ـ یازدهم: اطلاق غوص در آب افتاده هم می شود یا باید از دریا بوده باشد.

16:00 ـ دوازدهم: اجیری که در اخراج شیئی در آب بودند و کنزی را پیدا کرد ملک اخراج کننده است یا اجیر کننده است.

17:25 ـ موارد دوازده گانه را بیان می کنیم در مقدمه چند چیز بیان می شود عنوان اخراج از بحر و عنوان غوص متفاوت است و مطلق و مقید اگر مخافت داشتند باید مطلق تقیید شود چه حکم وضعی باشد و چه تکلیفی اما اگر مطلق و مقید اختلاف نداشته باشند در حکم وضعی که مشکلی نیست ولی در حکم تکلیفی باید مطلق و مقید را بصورت اعم و اخص درنظر گرفت.

22:40 ـ دوم اینکه گاهی مطلق و مقید هیچکدام معلق بشرطی نباشند یا هر دو مقید به آن شرط باشند و سوم اینکه ظهور در امر واحدی داشته باشند و چهارم اینکه آنچه ظهور دارد حکم وجودی است.

25:20 ـ گاهی نیز ندرت فرد بحدی می شود که مانع ظهور کلی انطباق بر فرد است و گاهی کثرت استعمال باعث می شود که ظهور ثانوی بر این فرد پیدا شود.

27:00 ـ گاهی هم قید، قید غالبی است که موجب تقیید نمی شود در ما نحن فیه گاهی شیئ را با غوص در می آورند و تداول اخراج در بحر با غوص است و تداول غوص در بحر است و با آلت و ابزار بندرت است و متداول استخراج جواهرات است و حیوانات را با غوص اخراج نمی کنند، بلکه با آلات و ابزار است.

29:15 ـ لذا در ما نحن فیه سه قید دیده می شود اول: هر چه از دریا خارج شود پس شط و رودخانه خارج می شود. دوم: غوص باشد پس با ابزار و آلات نیست و سوم: جواهر باشد پس حیوانات و غیر جمادات خارج می شود.

30:40 ـ پس اگر بر تداول و عرف قرار دهیم این مشکل پیش می آید که از عموم انما غنمتم، مطلق استفاده است که در زمین معدن و کنز است و در دریا که چیزی را مجانا در بیاوریم تمام آنچه را که در موارد فوق خارج دانستیم دوباره وارد می شود.

35:00 ـ پس اخراج از دریا را تقیید کنیم به غوص یا نکنیم آیا کنز را تقیید کنیم به جمادات یا نکنیم و آیا اخراج را با غوص بدانیم یا با ابزار.

0542 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الغوص (نوار 3 ـ درس 5) ـ شب دوشنبه 7 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/2 ش

00:05 ـ بحث ما در ثبوت خمس در غوص است که موارد دوازده گانه را برشمردیم تا به شرح بیان بپردازیم.

01:30 ـ عنوان غوص در روایات ثابت است و غوص اعم از بحر و رود و رودخانه است ولی معلوم است که غوص در حوض و چاه را نمی گیرد.

02:30 ـ آیا غوص موضوعیت دارد یا اخراج از بحر موضوعیت دارد که دو موضوع هستند.

03:20 ـ اگر هم تعارض داشته باشند و قدر متیقینشان پیدا شود و اختلافشان نادیده گرفته شود.

05:00 ـ ملخصی از جلسه قبل.

10:00 ـ غوص اطلاق دارد به هر چه از جمادات و غیر از آن و دوم اینکه اخراج با هر چه باشد چه غواصی و چه با ابزار باشد خمس دارد.

10:10 ـ روایت از معصوم علیه السلام: الخمس من خمسة اشیاء من الغنائم و الغوص و الکنوز و المعادن و الملاحة.

10:30 ـ روایت دیگر: الخمس علی خمسة اشیاء علی الکنوز و المعادن و الغوص و الغنیمة و ... .

10:40 ـ روایت دیگر: الخمس علی خمسة اشیاء من الکنوز و المعدن و الغوص و المغنم الذی یقاتل علیه ... .

11:00 ـ لذا اگر دو موضوع را بگیریم شش مورد وجوب خمس می شده است درصورتی که پنج است در ضمن در برخی روایات چهار مورد وجوب خمس داریم که پاسخ اینست که مفهوم عدد حجیّت ندارد درثانی در روایات دیگر خمس بر چهار چیز واجب است.

11:40 ـ روایت از امیرالمومنین علیه السلام: الخمس علی اربعة اشیاء من الغنائم و المعادن و الکنوز و الغوص.

16:20 ـ مشهور غوص را از بحر می دانند و بدون ابزار می دانند.

17:40 ـ اگر اخراج از بحر را با آلت صید انجام داد و غیر جماد بود طبق اطلاق اخراج باید خمس دهد ولی ماهی را اصطیاد کند و نه اخراج.

20:30 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که ماهی هم جزو اخراج شیئ از دریا می دانند و خمس دارد.

20:45 ـ در مورد اعتبار نصاب روایات داریم.

21:10 ـ روایت امام رضا علیه السلام در مورد آنچه از کنوز و معادن و غوص بدست می آید می فرمایند: اذا بلغ دینارا ففیه الخمس.

22:15 ـ روایت دیگر هم دقیقا همین نصاب دینار است.

23:00 ـ آیا نصاب یک دینار مختص جواهرات است یا هرچه باشد که بر حسب این روایت مورد ثبوت خمس سه چیز است که یاقوت و زبرجد و لولو است چون در سوال راوی بوده است.

24:00 ـ اجماع مشهور بر اعتبار حد نصاب یک دینار در وجوب خمس غوص است.

25:00 ـ پاسخ اینست که سوال کننده این سه چیز را بطور مثال ذکر کرده است و سوال شخص اطلاقی بوده است پس می توان گفت در سه مورد یاقوت و زبرجد و لولو باید یک دینار بیارزد تا خمس برایشان واجب شود ولی در سایر اشیاء که کمتر از این سه شیئ ارزش دارند به طریق اولی هم نصاب دینار دارند.

28:00 ـ در مورد تعدد دفعات درباره گنج و معدن فرق دارد با غوص پس در هر غوص یک شیئ بر می دارد باید حد نصاب در هر دفعه اخراجش حد نصاب را درنظر گرفت مانند دفعات در لقطه می باشد.

30:20 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که در مورد شراکت باید ارزش آنچه بیرون می آید از حد نصاب یک دینار بیشتر باشد و نه اینکه سهم هر یک به نصاب رسیده باشد.

0543 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الغوص (نوار 3 ـ درس 6) ـ شب سه شنبه 8 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/3 ش

00:10 ـ بحث در فروع مختلف غوص می باشد.

00:40 ـ از آنجا که نصاب معدن بیست دینار است و اگر معدنی در بحر بیرون بکشد که نصاب غوص یک دینار است باید بکدامیک عمل کنیم.

02:45 ـ چون قدر متیقین یک دینار است و شک بین معدنیت و غوصیت را داریم عمومات محکم اند و نیز روایت امام رضا علیه السلام.

04:25 ـ سئل ابوالحسن الرضا عن ما یخرج من البحر من الؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد له خمس قال علیه السلام: اذا بلغ قیمته دینارا فیه الخمس.

05:00 ـ بنابراین روایت یاقوت و زبرجد معدن می باشد ولی چون از بحر بوده است یک دینار حد نصابش می باشد.

06:10 ـ اگر تصادفا کنزی در بحر پیدا کند چطور.

06:40 ـ اگر غوص را مصدری بدانیم قصد و اراده مهم نیست ولی اگر غوص متعارف باشد باید به نیت استخراج کنز بوده باشد.

08:30 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که اگر بقصد دیگری به دریا رفته باشد و کنزی پیدا کند باز هم خمس دارد چون اخراج آن انتفاع و غنیمت است.

10:40 ـ اگر شیئی از بیرون در دریا بوده باشد و یافت شود گاهی انسان علم دارد ملک شخصی است یا علم ندارد و یا اماره ای وجود دارد که ملک غیر است یا خیر.

12:10 ـ در هر یک ازین حالات یا مشخص است ملک مسلمین است یا خیر.

13:00 ـ در حالتی که آن شیئ علم داشته باشد ولو اجمالی که این شیئ ملک شخص خاصی است حکم غوص جاری نمی شود چون در روایت امام عصر عجّل الله فرجه الشریف می فرمایند که: فلا یحلّ ان یتصرف احد فی مال غیره بغیر اذنه.

14:00 ـ و دلیل دیگر اینکه اگر غوص باشد پس از دادن خمسش الباقی را تملک کند که نمی شود چون ملک غیر را نمی شود تملیک کرد مگر اینکه علم پیدا کنیم که صاحبش از آن شیئ اعراض کرده است.

17:00 ـ اگر علم نداشته باشد ملک شخص خاصی است یا اماره دارد که ید محترمه بوده یا علم داشته باشد ملک مسلم بوده است، احکام لقطه بر آن جاری است.

18:00 ـ اما اگر نداند بر آن شیئ ید محترمه بوده است و اماره هم درکار نیست این شک موجب می شود که استصحاب عدم سبق ید محترمه بر آن بکنیم لذا می تواند پس از پرداخت خمسش تملیکش کند.

22:10 ـ ما که در مقام اثبات عدم سبق ید محترمه نیستیم بلکه در شک پیدا شده به دردست بودن ید محترمه چون هیچ اماره ای وجود ندارد استصحاب عدم سبق جاری است.

23:40 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: و اذا غرقت السفینة و ما فیها و اصابت الناس فما غرق به البحر علی ساحله هو لاهله و هم احقّ به و ما غاص علیه الناس و ترکه صاحبه فهو لهم.

25:00 ـ روایت دیگر از امام صادق علیه السلام: عن سفینة انکسرت فی البحر فاخرج بعضها بالغوص و اخرج البحر بعد ما غرق فیها فقال علیه السلام: اما ما اخرجه البحر فهو لاهله الله اخرجه و اما ما اخرج بالغوص فهو لهم و هم احقّ به.

26:25 ـ اگر در روایت قبلی ترکه صاحبه بمعنای اعراض باشد ولی در روایت دوم جنبه اعراض نیست.

28:00 ـ در روایات لقطه داریم که الا ما اخرج من البحر تخصیص خورده است.

0544 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الغوص (نوار 3 ـ درس 7) ـ شب چهارشنبه 9 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/4 ش

00:30 ـ برخی از بزرگان وجوب خمس را منحصر به غوص می دانند درصورتی که چون خمس ثابت است باید تفصیل داد که اگر اخذ بنحو اخراج باشد خمس دارد.

01:45 ـ اخرج الشیئ وقتی صادق است که بیرون کشانده شود و اگر خودش بیرون بیاید اخراج نیست.

03:45 ـ شک کردن در داشتن خمس آن شیئ موجب می شود تمسک به عموم می کنیم و اثبات خمس در آن می شود البته خمسش بعد از مؤونه است.

05:15 ـ و چون در روایات اخراج نداریم و صحبت از خروج است پس هر آنچه از بحر بگیریم خمس دارد.

06:45 ـ اما اگر از روی آب و ساحل باشد حکم معدن را دارد و نصاب بیست دینار را دارد.

07:45 ـ برخی دیگر اطلاق از هر جهت دارند که هر چه و هرجا از دریا به هر نحوی بیرون آمد خمس دارد.

08:40 ـ قول سوم اینکه برخی می فرمایند که حد نصاب همه موارد بیست دینار است.

09:25 ـ قول چهارم اینکه نصاب یک دینار است.

10:00 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: سالته علیه السلام عن العنبر و غوص الؤلؤ قال علیه السلام: علیه الخمس.

11:00 ـ روایت دیگر: فی العنبر خمس.

13:30 ـ می توان این استدلال را کرد که عنبر نوعی معدن است چه جامد و چه غیر جامد پس اگر عنبر معدن است پس عموم دیگر معادن را نصاب بیست دینار را می گیرد.

14:40 ـ معادن بطور کلی نصاب بیست دینار را داریم و نوعی از معدن را که عنبر را داریم ولی بدون نصاب است.

16:45 ـ قاعده کلی داریم که اگر دلیل منفصلی آمد و عامه را تقیید کرد آیا به دیگر انواع و اصناف سرایت می کند یا خیر.

17:50 ـ گاهی هم به جمیع خصوصیاتش سرایت می کند.

19:00 ـ اما اگر شک کنیم عنبر معدن نباشد چون در برخی تعاریف عنبر را نباتی در بحر می دانند یا چیز دیگر لذا نباید نصاب معدن را جاری می کردند.

20:10 ـ می توان چنین گفت که اذا دار الامر بین کونه مخصصا ام له خروج موضوعی.

21:00 ـ اشکال اینست که نفی کردن نصاب به چه دلیل بوده است باید گفت که با وجود شک در معدنیت عنبر پس می توان اطلاق وجوب خمس را بر آن داد بدون رسیدن بحد نصاب.

22:30 ـ در این روایت حلبی که: سألت أباعبد الله علیه السلام عن العنبر و غوص اللولو، که عنبر را با لولو همسنگ قرار می دهند و روایت دینار هم، عنبر از مصادیق اخراج از بحر است پس معلوم می شود که عنبر از مصادیق ما یخرج من البحر باشد پس نصاب یک دینار را دارد اما اگر ما یُخرج من البحر باشد نتوان نصاب برایش گذاشت مانند روی آب یا ساحل بحر باشد.

26:30 ـ اگر هم مجمل و مردد بین یخرج و یُخرج باشد پس عمومات خمس آن را می گیرد و نصاب ندارد.

0545 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ ما یفضل عن مؤونة السنة (نوار 3 ـ درس 8) ـ شب شنبه 12 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/7 ش

00:10 ـ در مورد زیادی بر مؤونه سال شخص است که خمس بر آن واجب است.

01:15 ـ در تمام روایات که بر پنج یا چهار چیز بوده است باید به روایات دیگر توجه کرد.

02:10 ـ اینکه موونه سال باشد دلیلش چه است.

02:40 ـ موونه خودش و عیالش است که مراد از عیال چیست آیا مطلق است یا نفقه است.

04:10 ـ آیا مطلق خرج است یا لااقل خرج است یا نسبت شأنیت شخص است یا هرچه که اشتها کند یا واجبی و مستحبی یا موازین عرفی باشد.

05:10 ـ آیا دیون و خسارات نیز کسر از ارباح می شود یا موونه است.

05:45 ـ آیا راس المالی که قرض برای تجارت کرده بوده است از موونه است یا خیر.

06:40 ـ مؤونه بدلیل منفصلی که آمده است مخصص خواهد بود چراکه اگر شخص تمام ربحش به اندازه موونه سالش باشد خمس ندارد.

08:35 ـ برخی خمس را از موونه تخصیص بر ربح تجارت و صناعت و زراعت می دهند.

09:10 ـ استفاده هایی از اجاره و هبه و میراث و صدقه و غیره چه می شود.

10:15 ـ جهت دیگر اینکه مانند سایر خمس هاست که به ارباب خمس می رسد یا همه اش ملک امام است.

11:20 ـ پنجم: آیا نسبت به خمس در ارباح مکاسب عفوی وارد شده است یا خیر.

13:00 ـ روایت از امام رضا علیه السلام: سألته عن الخمس فقال علیه السلام: فی کلّ ما افاد الناس من قلیل او کثیر.

14:00 ـ روایت دیگر: کتبته جعلت فداک تعلمنی ما الفائدة و ما حدّها رأیک ان تمنّ علیّ ببیان ذلک لکی لااکون مقیما علی حرام لاصلاة لی و صوم، فکتب علیه السلام: الفائدة ما یفید الیک بتجارة من ربحها و حرث بعد الغرام او جائزة.

14:50 ـ روایت دیگر: ما الذی یجب علیّ یا مولای فی غلة رحی ارض فی قطیعة لی و فی ثمن سمک و بردی و قصب ابیعه من اجمة هذه القطیعة فکتب علیه السلام: یجب علیک فیه الخمس ان شاء الله تعالی.

16:00 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: فی الرجل یهدی الیه مولاه و المنقطع الیه هدیة تبلغ الفی درهم او اقلّ او اکثر هل علیه فیها الخمس فکتب علیه السلام: الخمس فی ذلک. و عن الرجل یکون فی داره البستان فیه الفاکهة یاکله العیال انّما یبیع منه الشیئ بمأة درهم او خمسین درهما هل علیه الخمس. فکتب علیه السلام: اما ما اکل فلا و اما البیع فنعم هو کسائر الضیاع.

17:15 ـ روایت دیگر: اخبرنی عن الخمس اعلی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر فکتب علیه السلام بخطه: الخمس بعد مؤونة.

18:30 ـ روایت دیگر: قلت له امرتنی بالقیام بامرک و اخذ حقّک و اعلمت موالیک بذلک فقال لی بعضهم بایّ شیئ حقه فلم ادر ما اجیبه فقال علیه السلام: یجب علیهم الخمس. فقلت ففی ایّ شیئ فقال علیه السلام: فی امتعتهم و ضیاعهم و صنایعهم. قلت و التاجر علیه و الصانع بیده؟ فقال علیه السلام: اذا امکنهم بعد مؤونتهم... .

19:20 ـ روایت دیگر: فکتب علیه السلام و قرأه علی بن مهزیار: علیه الخمس بعد موونته و بعد موونة عیاله و بعد خراج السلطان.

0546 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ ما یفضل عن مؤونة السنة (نوار 4 ـ درس 1) ـ شب یکشنبه 13 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/8 ش

00:20 ـ بحث اول دلیل وجوب خمس بر اضافه موونه است و دومین بحث: همه خمس به معصوم برسد و سوم: استثنای موونه جنبه مخصصیت نسبت به عموم فائده باشد و دلیلش چیست.

02:30 ـ چهارم: ارباح تجارات و صناعات و زراعات موونه سال دارد یا مطلق ربح است.

03:30 ـ پنج: آیا دلیلی بر عفو و اباحه مالکی است یا خیر و در خصوص سهم امام است یا جمیع خمس را دربر میگیرد.

04:30 ـ روایاتی که وجوب خمس در اضافه موونه را بیان کردیم.

05:15 ـ در مورد بحث دوم برخی بزرگان می فرمایند که خمس تماما برای معصوم است.

07:00 ـ روایات وارده را بیان می کنیم تا نتیجه گیری شود البته بسیار مشکل است که للامام خاصه است یا نصفش یا خیر.

08:20 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: علی کلّ امرء غنم او اکتسب الخمس مما اصاب لفاطمة علیها السلام و لمن یلی امرها من بعدها من ذریتها الحجج علی الناس فذاک لهم خاصة یضعونه حیث شاؤا.

09:50 ـ روایت دیگر: عن رجل اصاب من الحنطة مائة کرّ و بقی بیده ستون کرة ما الذی یجب لک من ذلک ؟ فوقع علیه السلام: لی منه الخمس مما یفضل من مؤونته.

10:30 ـ روایت دیگر: امرتني بالقيام بامرك و اخذ حقك فاعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: واي شئ حقه فلم ادر ما اجيبه؟ فقال علیه السلام: يجب عليهم الخمس، فقلت : ففي اي شئ؟ فقال: في امتعتهم و صنايعهم.

11:50 ـ روایت دیگر: کتب الیه ابوجعفر سلام الله علیه: ...فقد علمت انّ اموالا عظاما صارت الی قوم من موالیّ فمن کان عنده شیئ من ذلک فلیوصل الی وکیلی و من کان نائیا بعید الشقة فلیتعمّد لایصاله و لو بعد حین فان نیة المومن خیر من عمله.

13:35 ـ روایت دیگر: قال إن أشد ما فیه الناس یوم القیامة أن یقوم صاحب الخمس فیقول یا رب خمسی وقد طیبنا ذلک لشیعتنا لتطیب ولادتهم ولیزکوا أولادهم.

14:30 ـ از فرموده روایات به طیب نفس نشان می دهد مال ملک خود معصوم بوده است.

14:45 ـ روایت دیگر: قدم قوم من خراسان علی ابی الحسن الرضا سلام الله علیه فسالوه ان یجعلهم فی حلّ من الخمس فقال علیه السلام: ما امحل هذا تمحضونا المودة بالسنتکم و تزوون عنا حقا جعله الله لنا و جعلنا له و هو الخمس.

16:10 ـ از این روایات استفاده می شود که خمس مازاد موونه سال اختصاص به امام دارد.

17:30 ـ روایت از امام صادق علیه السلام در مورد خمس غوص: انی کنت ولیت الغوص و اصبت اربع مائة الف درهم و قد جئت بخمسها ثمانین الف درهم و کرهت ان احبسها عنک و هی حقک الذی جعله الله تعالی لک فی اموالنا.

19:10 ـ روایت دیگر: انی ولیت البحر فاصبت بها مالا کثیرا واشتریت متاعا واشتریت رقیقا واشتریت امهات اولاد و ولد لی و انفقت و هذا خمس ذلک المال.

20:45 ـ روایت دیگر از امام رضا علیه السلام: قال الخمس لله و للرسول فهو لنا.

21:05 ـ روایت از امام کاظم علیه السلام: ما کان لله فهو لرسوله و ما کان لرسوله فهو لنا ..هذا من حدیثنا صعب مستصعب.

22:30 ـ اختصاص ربط اعم از ملک و غیر ملک است مثلا لولی الصغیر ان یعمل فی مال الصغیر یا للوصی یا للمولاه یا للمتولی و نیز ملکیت کلی طبیعی است پس کسی که ولایت دارد می تواند مال را اخذ کند و تصرف کند حتی اگر ملک اختصاصی نباشد.

26:00 ـ چون معصومین علیهم السلام ولایت بر ما دارند باید تمام خمس بدستشان برسد و خودشان صرف می نمایند و تقسیماتی می فرمایند.

0547 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ ما یفضل عن مؤونة السنة (نوار 4 ـ درس 2) ـ شب دوشنبه 14 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/9 ش

01:05 ـ بحث سوم: فاضل بر موونه سال شخص از چه چیزهایی باشد آیا از مطلق فوائد و تکسب یا خیر.

01:35 ـ فوائد مالی دایره اش بسیار بزرگتر از استفاده اکتساب است که حصول فائده داشته باشد مثلا هدیه فایده است ولی اکتساب نیست.

03:30 ـ برخی نیز می فرمایند که باید اکتساب در حرفه شخص باشد.

04:30 ـ فقها احکام متععد و مختلفی بیان می فرمایند و روایات را هم بیان می کنیم.

05:10 ـ برخی بزرگان می فرمایند که فاضل موونه فقط از ارباح تجارت و صناعت و زراعت است و برخی دیگر جمیع سایر استفادات از هرچیز حتی هدیه و میراث و هبه هم خمس واجب است.

08:00 ـ مشهور، وجوب خمس را بر جمیع انواع کسب از تجارات و صناعت و زراعت و دیگر می دانند بجز ارث و مهریه و هدیه که تکسب نیستند.

10:40 ـ روایاتی که در این زمینه است را از حیث سعه بررسی می کنیم.

11:50 ـ اگر حکم کلی بر موضوعی ثابت شد و بعد اخصّی آمد آن حکم کلی یا بر کلی طبیعی بنحو اطلاق است گاهی حکم کلی است بر عام استغراقی وقتی اخص آمد اگر مخالف با اعمّ بود در سلب ایجاب اخص را دربر می گیرد ولی اگر هر دو ایجابی بودند اگر اعم مطلق بود باید ارکان اربعه تمام شود تا مطلق تقیید به مقید شود که از جمله ارکان اربعه این بود که حکمی میرود مطلوب صرف الوجود است و اما اگر حکم عام استغراقی و ایجابی بود و اخص ایجابی آمد این اخص بمناسبت تقیدش آیا سبب تخصیص می شود یا خیر دراینجا وجهی ندارد چون ذکر عام بعد از خاص است.

16:55 ـ روایت از امام کاظم علیه السلام: انّ رسول الله صلی الله علیه و اله قال لابی ذر و مقداد و عمار اشهدونی علی انفسکم بشهادة ان لا اله الا الله الی ان قال: و انّ علی بن ابی طالب وصیّ محمّد و هو امیرالمومنین و انّ طاعته طاعة الله و رسوله و انّ مودة اهل بیته مفروضة واجبة علی کلّ مومن و مونة مع اقام الصلاة لوقتها و اخراج الزکاة من محلّها و وضعها فی اهلها و اخراج الخمس من کل ما یملکه احد من الناس حتی یرفعه الی ولیّ المومنین و امیرهم و من بعده من الئمة من بعده...

19:40 ـ روایت دیگر: جمیع ما یستفیده الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علی الصنّاع.

20:05 ـ روایت دیگر: فی امتعتهم و ضیاعهم و التاجر علیه و الصانع بیده فیه الخمس.

20:40 ـ روایت دیگر: الخمس فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر.

20:50 ـ روایت دیگر: الفائدة ممّا یفید الیک فی تجارة من ربحها و حرث بعد الغرام او جائزة.

21:15 ـ روایت دیگر: علی کلّ امراء غنم او اکتسب الخمس... حتی الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق.

21:40 ـ روایت دیگر: فی غلّة رحی ارض فی قطیعة لی و فی ثمن سمک و بردیّ و قصب.

22:05 ـ روایت دیگر: یهدی الیه مولاه و المنقطع الیه هدیّة.

22:30 ـ روایت دیگر: (الغنیمة) هی والله الافادة یوما بیوم.

22:40 ـ روایت دیگر: اخراج الخمس من کل ما یملکه احد.

22:50 ـ روایت دیگر: اموالا من غلات و تجارات.

23:00 ـ روایت دیگر: کلّ ما افاد الناس غنیمة... و ربح التجارة و غلة الضیعة و سایر الفوائد و المکاسب و الصناعات و المواریث و غیرها لانّ الجمیع غنیمة و فائدة.

23:30 ـ روایت علی بن مهزیار از امام جواد علیه السلام: فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کلّ عام... فالغنائم و الفوائد یرحمک الله هی الغنیمة یغنمها المراء و فائدة یفیدها و الجائزة من الانسان للانسان التی لها خطر و المیراث الذی لایحتسب من غیر اب و لا ابن و مثل عدو یصطلم فیؤخذ ماله و مثل مال یؤخذ لایعرف له صاحب و ما صار الی موالیّ من اموال الخرمیّة الفسقة.

27:15 ـ کل غنیمة و کل فائدة عام استغراقی است که وقتی بعد از آن نوعی و صنفی ذکر شد تخصیص نمی دهدپس به هر نوع افاده و جایزه حتی کوچک خمس تعلق دارد.

29:40 ـ محال است شیئ واحدی هم خطیر باشد هم غیر خطیر لذا تمسک باطلاق خواهیم کرد.

0548 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الارباح (نوار 4 ـ درس 3) ـ شب سه شنبه 15 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/10 ش

00:10 ـ بحث در ارباح تجارات و صناعات و زراعات بود که روایات دوازده گانه بیان شد.

01:05 ـ نسبت به ظاهر این روایات آنچه که فایده برای انسان داشته باشد باید خمس بدهد چه در هبه و هدیه و مهر و صداق و عوض خلع و ارث و غیره.

02:35 ـ در صحیحه مسلم بود که لیس الخمس الا فی الغنائم خاصة و در روایات متعدده که کسب و تجارت را از باب مصداقیت غنیمت در ذیل آیه مبارکه غنیمت بیان شده است.

05:10 ـ اگر شک کردیم به شبهه مفهومیه در مصداقیت غنیمت بودن پس باید استصحاب عدم مجعولیت خمس کنیم و اصالة البرائة از وجوب ادائ خمس هم جاری می باشد لذا ناچاریم حدود مفهوم غنیمت را دربیابیم.

06:15 ـ اکتسب از کسب است که تبادل مالی است مثلا شخصی در خانه اش باز بود و حیوانی آمد این اکتسب نیست ولی استفاد می گویند مثلا ماهی صید کند.

08:30 ـ آیا غنیمتی که خمس دارد مرادف اکتساب است یا استفاده است.

09:20 ـ برخی غنیمت را همان اکتساب می دانند پس اینکه هبه اکتساب باشد یا خیر چطور پس در قبول اکتساب هبه شک می کنیم لذا استصحاب عدم خمس جاری می شود.

11:40 ـ اگر شک در مفهومیت اکتساب داشته باشیم پس استصحاب عدم وجوب خمس می کنیم.

13:30 ـ در هبه سه روایت داریم که یکی در روایت علی بن مهزیار بود که: و الجائزة التی لها خطر.

13:45 ـ روایت دیگر ابن ادریس است: یهدی الیه مولاه هدیة الفی درهم قال علیه السلام: الخمس.

15:00 ـ شخص احمد بن هلال شخص غیر موثقی است.

15:50 ـ روایت دیگر از امام رضا علیه السلام: سرح الرضا علیه السلام بصلة الى ابی فکتب الیه ابی: هل علیّ فیما سرحت الى خمس؟ فکتب الیه: لا خمس علیک فیما سرح به صاحب الخمس.

17:30 ـ اما در روایت اول اگر بگوییم از باب مصداقیت غنیمت است که لغتا ندارد اگر هم بگوییم ملحق است به غنیمت که حدود مفهومی التی لها خطر را بدست نیاوریم جایی که مشکوک است استصحاب عدم وجوب خمس می کنیم ولی اگر الجایزة التی لها خطر از مصادیق غنیمت باشد پس هر جایی که شبهه مفهومیه داشتیم که آیا خطیره بوده یا خیر، در آنجا عموم بر ما محکم است.

19:55 ـ گاهی جنبیه مفهومی حصر را از الجایزة التی لها خطر برداشت می کنیم که لاجرم تخصیص خواهیم داد پس اگر در حدود خطر یا مصداقیت را شک کنیم که بحث مستقل وسیع خواهد داشت.

21:15 ـ چنین به نظر می رسد که جایزه عبارت هدیه ای در مقابل کاری است که شخص انجام دهد مانند جعاله و اجاره باشد که در اجاره قرارداد با اجرت معیّن است که مالک عمل می شود اما در جایزه چنین نیست.

22:30 ـ اگر جایزه در مقابل انجام عملی باشد اکتساب و غنیمت بحساب می آید.

24:00 ـ اگر روایتی مورد تایید مشهور بود موثق می دانیم ولی اگر اعراض مشهور شد که وثوق را از بین خواهد برد.

0549 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ ارباح المکاسب (نوار 4 ـ درس 4) ـ شب چهارشنبه 16 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/11 ش

01:20 ـ روایت صله از امام رضا علیه السلام: سرّح الرضا علیه السلام بصلة الى ابی فکتب الیه ابی: هل علیّ فیما سرحت الى خمس؟ فکتب الیه: لا خمس علیک فیما سرّح به صاحب الخمس.

01:55 ـ از این روایت استفاده می شود که غیر صاحب خمس اگر صله ای را بفرستد خمس دارد.

02:30 ـ روایت هدیه از امام صادق علیه السلام: في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه‌السلام : الخمس في ذلك.

03:15 ـ در مورد جایزه دو روایت وجود دارد که یکی بنحو اطلاق است که حضرت می فرمایند: کتبت جعلت لک الفداء تعلّمنی ما الفائدة و ما حدّها رأیک أبقاک الله تعالی أن تمنّ علیّ ببیان ذلک لکی لا اکون مقیما علی حرام لاصلاة لی و لاصوم فکتب علیه السلام: الفائدة مما یفید الیک فی تجارة من ربحها و حرث بعد الغرام او جائزة.

04:15 ـ روایت دوم صحیحه علی بن مهزیار است که والجائزة التی فیها خطر.

05:10 ـ مرحوم آقای میلانی هر سه روایت را ضعیف می دانند.

05:30 ـ در صحیحه علی بن مهزیار هفت چیز ذکر شده است که: فالغنائم و الفوائد یرحمک الله فهی الغنیمة یغنمها المرء و الفائدة یفیدها و الجائزة من الانسان للانسان التی لها خطر و المیراث الذی لایحتسب من غیر أب و لا ابن و مثل عدو یصطلم فیوخذ ماله و مثل مال یوخذ و لایعرف له صاحب و ما صار الی موالی من الاموال الخرمیة الفسقة.

09:00 ـ اگر ملاک غنیمت و فائده باشد و این مصادیق مقید از مطلق باشند باید تخصیص داد ولی اگر این هفت موارد کلی باشد که نسبت به عام و خاص عمل می کنیم.

12:30 ـ پس جایزه مطلق با تخصیص جایزه خطیر تخصیص پیدا می کند یا میراث با بجز پدر و پسر تخصیص می شود پس هدیه و جایزه ای که خطیر نباشد خمس ندارد.

13:15 ـ تفصیل دادن بین خطیر و غیر خطیر که داده شود یا نشود خلاف قول مشهور است.

15:15 ـ در ذیل روایت علی بن مهزیار: فمن کان عنده شیئ من ذلک فیوصله الی وکیلی.

17:30 ـ فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم کل عام بیان می فرمایند که در ذهب و فضه زکات بر سال داردپس معنای خمس در این روایت چیست.

18:55 ـ در اصول ما در ظواهر یک جنبه استعمالی داریم که در مدلول تصدیقی است مانند قال هذا تکلم هذا که بر حسب الفاظ آن قضیه بجهت استعمالش است ولی ظهور دوم اینست که پس از اثبات ظهور استعمالی بگوییم این مدلول استعمالی حجتی باشد بر قصد جدی بنابراین از اعراض مشهور یا وثوق به روایت کاسته می شود یا مراد جدی کاسته می شود لذا مرحوم آقای میلانی می فرمایند نتوان به این روایت عمل کرد.

0550 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الهبة و الجائزة (نوار 4 ـ درس 5) ـ شب شنبه 19 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/14 ش

01:10 ـ بیان شد که از ظاهر روایت حصر بر خمس بر جایزه داریم که ادات حصر از چند جهت است که عبارت اینست: فالغنائم و الفوائد یرحمک الله فهی الغنیمة یغنمها المرء و الفائدة یفیدها و الجائزة من الانسان للانسان التی لها خطر.

02:30 ـ حصر دائما دو حیثیت دارد منطوقی و مفهومی دارد از حیثیت مفهومی قهرا تخصیص می دهد نسبت به خمس به جایزه بطور مطلق و در روایت الفی درهم که جایزه اش خطیر و بزرگ بوده است.

04:35 ـ اما جنبه سلبی آن اگر به شبهه مفهومیه نسبت به خطیر بودن شک کردیم پس هرجا یقین کردیم که جایزه خطیر نبوده است پس بقاعده الخاص المثبت لایخص العام، عدم وجوب خمس را حکم کنیم و در جای شک در خطیر بودن، چون مخصص منفصل است به عموم تمسک می کنیم پس خمس دارد.

07:00 ـ جنبه مفهومی تخصیص می دهد و جنبه منطوقی اش عام را تقیید می کند مثلا اکرم کل انسان دلیل منفصل آمد ان کان الانسان عالم کرمه پس معلوم شد موضوع همه انسان ها نیست بلکه عالمین هستند.

09:15 ـ عموماتی در وجوب خمس بر غنیمه و هبه و هدیه و میراث و جایزه و کل فائده

کل فائده را داریم اما در این صحیحه جایزة مشروط به خطیر بودن شده است اگر منحصر شد به جهت منطوقی باشد پس باید خطیر بودن جایزه حتما محرز شود تا وجوب خمس آن ثابت شود وگرنه استصحاب عدم وجوب خمس می کنیم.

16:20 ـ اکنون اگر محرز شد در هبه و جایزه که خطیر باشند باید خمس را واجب بدانیم ولی چون اعراض مشهور بر ثبوت خمس بر ارث و هبه و هدیه و جایزه را داریم مشکل می شود تمسک به عمومات کنیم لذا مرحوم آقای میلانی می فرمایند فتوا نمی شود داد بلکه احتیاط به پرداخت خمس باید کرد.

17:15 ـ در مورد ارث گاهی به نظر می رسد که چون غنیمه و فایده ای برای شخص است باید عمومات آن را بگیرد ولی اضافه ملکی گاهی تبدل اضافه است و گاهی تبدل مضاف است در ارث دائما تبادل در اضافه است که شخص فوت می کند پسرش جای پدر می نشیند لذا وارث بجای مورّث می نشیند لذا چون اضافه ملکی اعتباری است پس استفاده و فائده ای در کار نیست.

21:50 ـ علی القاعده هم مشهور خمس بر ارث را واجب نمی دانند. و نسبت به روایات دو روایت داریم.

22:45 ـ از امام رضا علیه السلام روایتی است که سند ندارد: ...والصناعات و المواریث... که سند ندارد.

23:15 ـ یکی روایت علی بن مهزیار که میراث غیر أب و ابن است که اگر اعتبار عقلایی نشستن وارث به جای مورث فقط در مورد پدر و پسر است پس مرحوم آقای میلانی می فرمایند در ارث پدر به پسر و پسر به پدر خمس نیست و در باقی ارث ها حتی در قوم و خویش علی اطلاقه که اعتبار نزدیکی باشد ولی از حیث اینکه این صحیحه اضطراب مدلول دارد قهرا در ارث لایحتسب بنا بر احتیاط خمس واجب است.

0551 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الارث (نوار 4 ـ درس 6) ـ شب یکشنبه 20 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/15 ش

00:40 ـ مشهور خمس را بر ارث واجب نمی دانند ولی برخی معتقد بوجوب اند.

01:50 ـ اعتبار ارث تبادل مضاف و اضافه است پس استفاده و فائده ای رخ نداده است درثانی مفاد غنتم یعنی استفاده و افاده و نیز برخی غنمیت را فائده مستفده می دانند.

03:25 ـ دو روایت را بیان کردیم که در مورد ارث است که روایت امام رضا علیه السلام: ربح التجارة و غلة الضیعة و ساور الفوائد و المکاسب و الصناعات و المواریث و غیرها، ضعیف است و در مورد صحیحه علی بن مهزیار است که: ...و المیراث الذی لایحتسب من غیر أب و ابن.

05:25 ـ چون حصر در این روایت است که دائما مفاد حصر دو حیثیّت سلبی که تخصیص عام می دهد و حیثیّت اثباتی که منطوقی است، موضوع را تضییق می کند، دارد که مثلا اکرم الانسان و انّما یکرم هو العالم این تخصیص و تقیید است به مفاد مفهومی و منطوقی شده است.

07:20 ـ کسی تفصیل بین ارث محتسب و غیر محتسب نکرده است لذا ارث محتسب خمس ندارد ولی احتیاط است که ارث غیر محتسب خمس داشته باشد.

09:00 ـ نکته اول اینکه عبارت المیراث الذی لایحتسب من غیر أب و ابن، آیا عبارت غیر أب و ابن، مبیّن لایحتسب است پس ارث مادر و برادر و عمو و غیره لایحتسب می شود.

10:45 ـ پس اگر ارث مادر و برادر و غیره لایحتسب به حساب می آید که نتوان برهانا چنین گفت بنابراین باید المیراث الذی لایحتسب به این معنا باشد که به گمان نمی رفته است که أب و ابن را مجازا در نظر بگیریم پس دایره میراث غیر پدر و پسر دو قسم دارد که لایحتسب و یحتسب است.

13:50 ـ پس مرحوم آقای میلانی می فرمایند که ارث پدر پسری خمس ندارد و ارث از دیگران در قسمت لایحتسب خمس دارد و در قسمت یحتسب خمس ندارد.

14:10 ـ نکته دوم: وقتی دایره موضوع در این روایت ارث لایحتسب باشد، لایحتسب را وصف از میراث قرار داده اند.

15:30 ـ در مورد ارث لایحتسب اول: گمان به فلان مورث نمی رفته مثلا رحمیت عمویش را نمیدانسته و بعد از مرگش فهمیده.

16:00 ـ دوم: می داند که رحمش بوده است ولی خود او وارث داشته است ولی با زلزله مثلا همه اموال به این میرسد.

17:00 ـ سوم: فقیر بوده و گمان نمی رفت اینقدر ارث باقی بگذارد.

18:45 ـ اگر دایره احتساب مشکوک بود در سعت و ضیق و نتوانستیم احراز کنیم پس در مخصص منفصل باید نسبت به مازاد بر اقل، تمسّک به عام کنیم پس خمس واجب است ولی اگر احتسابی جنبه قیدیّت داشته باشد با آمدن شک باید نسبت به موضوع، استصحاب عدم جعل خمس کنیم و نسبت به تکلیف اصل برائت وجوب را جاری بدانیم.

20:55 ـ موضوع تخمیس عبارت است از ارثی که به قید عدم احتساب است و چون احراز این قید را نکرده ایم پس مشکوک به داشتن یا نداشتن خمس است پس استصحاب عدم جعل خمس کرده و عدم وجوب خمس را حکم می کنیم.

21:40 ـ تنبیه چهارم: وقتی گفتیم در ارث لایحتسب خمس واجب است گاهی شخص علم دارد که میّت وقت مرگش مشغول ذمه خمس بوده است که در یحتسب یک خمس می دهد ولی در لایحتسب باید دو خمس دهد یکی از طرف میت و دیگری مال غیر محتسبی که دستش آمده است.

22:50 ـ گاهی شک داریم که میت خمسش را نداده است یا داده است، در اینجا شکی در این داریم که اول: ربح کرده یا خیر و گاهی دوم: یقین دارد ربح کرده ولی این ربح را مصرف کرده یا خیر سوم اینکه این ربح در مؤونه مصرف کرده و زیاد آمده است یا خیر، چهارم اینکه: این مقدار مال از او مانده و یقینا ربح کرده است اما شک داریم که آیا بدلا عن خمسش ادای ما فی الذمه کرده است یا خیر پنجم اینکه: این مقدار مال را شک داریم تمام ربح همین بوده است یا ربحی که کرده است مخمس است که چهار قسمت ربح است.

0552 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ المیراث الذی لایحتسب (نوار 4 ـ درس 7) ـ شب دوشنبه 21 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/16 ش

00:30 ـ در حالات میراث لایحتسب بحث می کنیم.

02:30 ـ در موردی که یقین دارد شخص خمس مالش را نداده است واجب است دو خمس دهد و همچنین در مواردی که ارث یحتسب باشد باید یک خمس را بدهد که ذمة میت بوده است.

03:25 ـ تنبیه پنجم: در مورد شک در خمس ارث میت چندین وجه است.

04:30 ـ صورت اول: اگر منشأ شک به این باشد که آیا میت ربح کرده است یا خیر در اینجا وارث شک میکند پس تمام ترکه را ارث می برد لذا اصل برائت از وجوب خمس جاری نمی شود چون شک از وارث است پس وارث ملزم به خمس نیست مگر از باب لایحتسب باشد.

06:15 ـ صورت دوم: بداند ربح کرده است ولی شک دارد زائد بر صرف موونه بوده است که استصحاب عدم ربح زائد جاری می شود پس حکم می کنیم به عدم وجوب خمس و ید خارجیه که وجود دارد ملک وارث می باشد.

07:40 ـ سوم: ربح کرده و تلف شده اما شک داریم که در مؤونه تلف شده یا خارج از موونه بوده و تلف شده باشد در ابتدا به نظر می رسد که استصحاب عدم صرف ربح در موونه اش جاری است ولی در ثبوت اشتغال خمس بر میت اثر ندارد لیکن در وجوب خمس بواسطه ربح آمده است پس اگر گفته شود استصحاب می کنیم وجوب خمس را پس کل واجب مالی بمثابه دین است مانند کفاره ای که بر میت واجب است مقدم است بر ارث.

11:05 ـ پاسخ اینست که ظاهرا در اینجا استصحاب جاری نیست چون وجوب خمس از اول امر شرط متاخر به زائد موونه دارد لذا خمس ندارد.

12:00 ـ چهارم: شک داریم که بدل خمس را داده باشد پس اگر استصحاب وجوب را می کنیم چون شک بر بقاء وجوب خمس داریم گاهی موضوع مرکب است که جزء اول موت بالوجدان است و جزء دیگر وجوب خمس الی حین الموت پس استصحاب می کنیم به وجوب خمس و اما اگر واجب مالی مقدم بر ارث است وقتی که از دنیا رفت نمی توان استصحاب عدم اداء بدل اثبات نمی کند بلکه استصحاب وجوب خمس باید کرد که مبتنی بر موضوع مرکب موت و استمرار تا حین الموت است که جزء اول بالوجدان و دوم بالتعبد است.

16:45 ـ میشود گفت که ربح زائد بر موونه داشته ولی شک داریم که بدل را داده است یا نداده است که شک در زوال این حق داریم چون استصحاب در حکم تکلیفی مجرائی نداشت چون احتمال به تقیّد موضوع می دهیم بنابراین اگر احراز نکردیم که موضوع مرکب از دو جزء باشد و موضوع تخمیس وارث آیا دو جزئی است یا متقیّد است که استصحاب به کار نمی آید پس شک می کنیم که این حق وضعی زائل شده است یا خیر باید بر مبنای اینکه خمس کسر مشاع است استصحاب بقاء این کسر مشاع کنیم یا بر مینای اینکه خمس حق مالی است استصحاب بقاء حق مالی می کنیم مرحوم آقای میلانی می فرمایند که پس وارث نمی تواند تمام مال را تملک کند تا خمسش را بدهد.

20:05 ـ پنجم: علم داریم ربح بوده است و زائد بر موونه هم دارد شک داریم که آیا میزان اتلاف از این مال را پس از تخمیس بوده است یا بدون خمس تلف کرده است، اما اشتغال ذمه میت را باستصحاب عدم تخمیس نمی توانیم اثبات کنیم پس اگر استصحاب وجوب خمس کنیم معقول نیست جاری شود چراکه موضوع، معدوم شده است چون اتلاف شده است پس خمس واجب نیست.

26:10 ـ ششم: شک داریم که آیا این مال تماما ربح است و مخمس نیست یا چهار پنجم است که مخمس است، در اینجا استصحاب می کنیم به بقاء حق مالی پس واجب است که خمس ارث را بدهد.

0553 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ المیراث الذی لایحتسب (نوار 4 ـ درس 8) ـ شب سه شنبه 22 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/17 ش

00:05 ـ ملخص جلسات قبل.

01:20 ـ صورت هفتم: میت ارباحی در زمان حیاتش کرده است و بنا به دادن خمس با بدل مال بوده است و شاید تخمیس نکرده است ولی شک داریم که آیا بدل را داده است یا خیر که موضوع ممات میت و دین او موضوع مرکب باشد که باید خمس داده شود یا اینکه احتمال دهیم موضوع مرکب نباشد و فقط این باشد که موت میت درحالی که دین خمس بر گردنش باشد در این حالت استصحاب اشغال ذمه بر او نمی توان کرد پس آیا استصحاب وجوب اداء دین می توان کرد یا خیر.

05:30 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: اذا مات المیت حلّ ما له و ما علیه.

06:00 ـ اگر استصحاب اشتغال ذمه بی اثر باشد ولی احتمال موت در حال مدیونی وجود دارد پس اگر وارث بخواهد در تمام ارث تصرف کند چون این حکم را داریم که ما ترک میت را ورثه می توانند تصرف کنند یا خیر.

07:30 ـ اگر وارث بخواهد در تمام ترکه تصرّف کند تمسگ به عام می کند در شبهه مصداقیه چون عموم ما کان للمیّت للوارث مخصص شده است به الاّ اذا کان مدیونا و احتمال می دهیم که فی نفس الامر مدیون از

مدیون از دنیا رفته باشد.

13:30 ـ بنابراین در صورت هفتم که مسأله بسیار محل ابتلاء است، میت که از دنیا می رود و مشکوک به دادن خمس اومالش بوده است یا خیر، پس وارثین اگر عین اموال وجود دارد و علم داریم عینا ربح است یا بدل ربح است که استصحاب بقاء حق می شود و باید خمسش را بدهند و اگر عینا وجود ندارد و از اموال دیگرش تلف کرده باشد باز هم باید خمسش را بدهند و فقط در چهار پنجم امول حق تصرف دارند.

16:35 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند در مواردی که شک در دادن خمس میّت داریم، ورثه بیش از چهار پنجم اموالش نتوان تصرف کنند.

17:00 ـ در مورد هبه و ارث صحبت کردیم اما در اجرت العمل و عوض الخلع و صداق المرأة و وصیت تملیکیه و هفتمین مورد عوائد وقف می باشد که بیان می کنیم.

18:05 ـ در مورد اجرة العمل در مواردی که شخص خودش عملی انجام دهد یا اجاره و رهن دهد بعد از موونه خمس بر آن واجب می شود چون از موارد اکتساب می باشد.

18:55 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: علی کل امری غنم او اکتسب الخمس لما اصاب لفاطمة و لمن یلی امرها من بعدها من ذریتها الحجج علی الناس فذاک لهم خاصة یضعونه حیث شاؤوا اذ حرم علیهم الصدقة حتی الخیاط لیخیط قمیصاً بخمسة دوانیق فلنا منها دانق.

19:30 ـ روایت دیگر: و التاجر علیه و الصانع بیده...

19:45 ـ روایت دیگر: ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر...

20:30 ـ روایت از علی بن مهزیار: کتبت الیه یا سیدی رجل دفع علیه مال یحجّ به هل علیه فی ذلک المال حین یصیر الیه الخمس أو علی ما فضل فی یده بعد الحج؟ فکتب علیه السلام: لیس علیه الخمس.

21:40 ـ در اعمال نیابتی اگر اجرت تنزیلی بدانیم که در مقابل قرار دادن خود شخص است بجای او نیازی به خمس نیست چون فائده و غنیمتی نکرده است ولی مرحوم آقای میلانی می فرمایند که بر مسلک ما اعمال نیابتی هم خمس دارد چون نیابت را اجرت در مقابل تنزیل نمی دانیم.

25:30 ـ می توان گفت منظور از روایت این باشد که در اعمال نیابتی در خصوص حج نیازی به خمس دادن نیست و یا بگوییم در این روایت مال در زکات بوده است و زیادی زکات خمس ندارد.

0554 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الصداق و عوض الخلع و الوصیة التملیکیة و الوقف (نوار 4 ـ درس 9) ـ شب چهارشنبه 23 ربیع الثانی 1389 ق ـ 1348/4/18 ش

00:20 ـ مشهور عدم ثبوت خمس در صداق زن را قائل هستند ولی برخی می فرمایند که در صداق خمس می باشد که اگر طلاق قبل از دخول انجام شد سه عشر برایش باقی می ماند چون با خود عقد صداق را مالک می شود.

01:30 ـ گاهی مملک صداق را مرکب به عقد و دخول می دانند که با طلاق قبل از دخول پرداخت نصف صداق، تعبد می شود ولی حقیقت امر اینست که با عقد تمام مهر، ملک زن می شود و اگر دخول انجام نشده باشد سه عشر را باید به زن بدهد.

03:00 ـ آیا مهر در دایره مطلق فائده است یا خیر؟

03:30 ـ در هیچیک از روایات وجوب خمس بر صداق نداریم لذا مرحوم آقای میلانی می فرمایند که جایی برای وجوب خمس در صداق نیست و نیز عنوان فائده در صداق وجود ندارد.

04:40 ـ در مورد عوض خلع، موضوع مطلق فایده می باشد چون آیه شریفه: هنّ لباس لکم گویا خلع لباس می نماید و استفاده ای درکار نیست ثانیا در روایات از عوض خلع صحبتی به میان نیامده است پس خمس بر عوض خلع واجب نمی باشد.

06:00 ـ در مورد وصیت تملیکیه، که دو نحو داریم گاهی ملکی را قرار می دهد برای شخص که بعد از مماتش به ملکش وارد شود که جعل ملکیت معلقه با موت صاحب ملک است و این ملک قهریه است و اکتساب بر آن صادق نیست ولی اگر وصیت ملکیه در مقابل انجام عمل شخص باشد در این حالت استفاده معنا پیدا می کند و مرحوم آقای میلانی می فرمایند که خمسش را بدهد.

07:30 ـ در مورد وقف که دو قسم وقف داریم خاص و عام، حقیقت وقف، وقوف و ایستادن ملک است از جریان انتقال به اشخاص، نسبت به نیت واقف که وقف خاص باشد یا وقف عام مثلا برای زوار و طلاب و غیره اگر عین را تملیک کرده باشد قهرا حدوث نمائات در ملک است و فایده ای درکار نیست پس خمس بر آن واجب نخواهد بود ولی اگر اوقافی که جنبه مصرفیت داشته باشد پس نمائات را مالک نمی شوند که برخی می فرمایند که با قبض و قبول شخص، فائده و نفع است و اکتساب درکار می آید لذا خمس بر آن واجب می شود.

16:00 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند وقفی که قبض مال دارد، اکتساب نمی باشد لذا در فوائد اوقاف خاصه و عامه خمس ندارد.

18:00 ـ در روایات متعدده وجوب خمس بعد از مؤونه وارد شده است.

18:30 ـ آیا الخمس بعد الموونه عنوان تخصیص افرادی دارد که گاهی غنیمت مصرفی در آینده از اول خمس ندارد یا اینکه از ابتدا خمس داشته است ولی بتواند صرف مؤونه کند و خمسش را ندهد و گاهی عنوانش واجب مشروط است که پس از تمام موونه سال، وجوب خمس بیاید.

21:15 ـ آیا الخمس بعد الموونه اختصاص به فوائد اکتسابی است یا در هر جا واجب است.

22:00 ـ آیا الخمس بعد الموونه پس از فعلیت و صرف موونه است یا بیش از میزان معمول موونه سالانه شخص واجب است که گویا خمس بر زائد موونه باشد یا خمس زائد فعلیت مصرف واجب است.

23:30 ـ اگر هزینه ای جزو موونه بود ولی از موونه خارج شد مثلا بعد از دو سال نیازی به آن فرش که دیگر استعمالش نمی کند، ندارد آیا باید خمسش را بدهد یا خیر؟

0555 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الخمس بعد المؤونة (نوار 5 ـ درس 1) ـ شب شنبه 9 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/1 ش

01:00 ـ موونه بر دو قسم است: اول اینکه موونه ای است که مقدمه ای برای ربح است مانند اجاره و لوازم و دستمزد کارگر و غیره می باشد و دوم موونه ای است که هزینه های زندگی را از ربح پرداخت می کند.

02:30 ـ اما قسم اول که هزینه مقدمه استرباح است دو نوع است: اول اینکه مصرف می شود و تلف می شود مانند هزینه ها و اجاره ها و اجرت ها است و نوع دوم سرمایه کار شخص است که مقدمه استرباح شخص برای استمرار شغل اوست.

02:45 ـ در مورد موونه قسم دوم که آن هم دو نوع است: اول اینکه نفقه روزمرگی شخص است که مصرف می شود و تمام می شود و دوم اینکه عین آن وجود دارد و از نمائاتش استفاده می کند مانند خانه و مرکب و فرش و لوازم زندگی است.

04:00 ـ آیا خمس اموالی که بیش از موونه یکسال شخص است آیا نسبت به همه این چهار نوع است.

05:00 ـ آیا مراد از موونه آنست که بالفعل به مصرف برسد یا هر آنچه را که نسبت به شأن شخص هنوز استفاده نشده است؟ که می دانیم معنای موونه عملا به مصرف برسد و فعلیت پیداکند و محقق شود.

06:50 ـ بحث بعدی اینکه در روایات داریم الخمس بعد الموونه آیا مفاد واجب مشروط است که پس از مصرف آن که در خارج تحقق پیدا کگرد خمس واجب می شود یا خیر که به مفاد روایات بمجرد استرباح و استفاده وجوب خمس واجب می شود، و اینکه تخصیص دادن به موونه که بعدیّت چه تحققی یا زمانی باشد و وجوب چه تکلیفی چه وضعی قهرا واجب مشروط می شود.

10:45 ـ موونه در لغت مرادف نفقه است که نفقه یعنی چیزی که خرج می شود و تلف می شود لذا هویت موونه به معنای خرج کردن است که مرادف مصروف است.

13:15 ـ اگر شک به قیدیت در وجوب یا قید برای واجب پیدا کردیم باید نتیجه را واجب مشروط بدانیم و چون موضوع ما یفضل بر موونه است نسبت به یکسال صدق کند آنوقت وجوب حاصل می شود.

14:30 ـ چون کل فائدة فیه الخمس و از طرفی مخصص منفصل موونه آمده است پس هرگاه شک کردیم به موونه اگر عنوان تخصیص افرادی باشد قدر متیقین از موونه مخصص است پس در آنچه که شک به موونه بودنش داریم خمس بر آن واجب است و اما اگر واجب مشروط دانستیم در هر چه که در مورد موونه بودنش شک کردیم الاصل عدم وجوب الخمس است.

16:40 ـ بحث دیگر اینکه، موونه سال را که مشهور می فرمایند را از کجا این اضافه را در می یابیم؟ عمده این است که سال ربح است یا سال اکتساب است که هر ربحی سالی دارد.

18:30 ـ روایت در مورد اینکه موونه ای که مقدمه ربح باشد خمس ندارد چرا که ربح بر آن هزینه ها صدق نمی کند.

20:50 ـ روایتی که: كتبت جعلت لك الفداء تعلّمني ما الفائدة و ما حدها... فكتب علیه السلام: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها و حرث بعد الغرام أو جائزة.

21:45 ـ روایت دیگر از امام هادی علیه السلام: انه سأل ابا الحسن الثالث علیه السلام عن رجل اصاب من ضیعته من الحنطة مائة کرّ ما یزکّی فأخذ منه العشر عشرة اکرار و ذهب منه بسبب عمارة الضیعة ثلاثون کرّا و بقی فی یده ستّون کرّا ما الذی یجب لک من ذلک و هل یجب لاصحابه من ذلک علیه شیئ فوقّع علیه السلام: لی منه الخمس مما یفضل من مؤونته.

0556 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الخمس بعد المؤونة (نوار 5 ـ درس 2) ـ شب یکشنبه 10 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/2 ش

00:30 ـ موونه در لغت مرادف نفقه است که عبارت است از معاش مانند سفر و ازدواج و هزینه های زندگی است.

01:40 ـ موونه دو قسم است که یکی مقدمه استرباح باشد مانند اجاره و اجرت که غرامات است وقسم دوم اینکه موونه برای تعیّش و زندگی است.

03:05 ـ قسم اول دو نوع است که مشهور متفق القول خمس را بر قسم اول بنا بر هر دو نوعش را واجب نمی دانند چون بر آنها ربح صدق نمی کند.

04:00 ـ روایاتی در جلسه قبل را بیان کردیم که حضرت می فرمایند خمس بعد از غرام است.

05:00 ـ لذا موونه ای که مقدمه ربح است مستثنا می باشد و تمام بحث در قسم دوم موونه است.

05:35 ـ این قسم موونه هم دو نوع است که: گاهی مخارجی است که انجام می شود که انتفاعاتی دارند ولی چیزی باقی نمی ماند مانند طعام و خرجی و نوع دوم اعیانی را بدست می آورد و موجود می باشند مانند ملک و مرکب باشد.

07:15 ـ اگر لباسی که کهنه شود و از موونه خارج شد آیا خمس بر آن می آید. یا فرش یا خانه که از موونه خارج شوند و دیگر انتفاعی از آن نمی برد آیا خمس دارد.

11:00 ـ آیا موونه باید بالفعل تحقق خارجی داشته باشد مستثنا است که مثلا کسی یکسال مهمان کسی شد و یا همانطور که برخی بزرگان فرموده اند به مقدار موونه را که در آینده خرج خواهد کرد را حساب کند با اینکه هنوز خرج نکرده است و یا اینکه مطلقا مقدار موونه مستثنی است چه به مصرف برساند و چه نرساند.

14:20 ـ آیا یکسال ربح است یا یکسال اکتساب است.

15:30 ـ آیا مازاد موونه موجب خمس است که بنحو واجب مشروط است یا از ابتدا واجب شده است.

18:45 ـ اگر شک کنیم به موونه بودن چیزی لامحال مستثنی است چراکه شک به آمدن وجوب می کنیم که در مقداری که به مصرف رسانیده خمس دارد یا خیر، بنا بر واجب مشروطی برائت جاری می شود، مثلا تمام ربح را مصرف کرده است و نمی داند مقداری اش موونه بوده است یا نبوده است لذا برائت جاری می شود، ولی بنا بر قول مشهور را که قائل به تخصیص و قدر متیقّن به تخصیص اند پس عموم کل فائدة را دربر می گیرد و خمس واجب است، اما اگر شک کردیم وجوب خمس را به وجوب مطلق یا واجب مشروط است به مقتضای قاعده واجب مشروط خواهد بود.

21:05 ـ در مورد روایاتی که در عمومات بیان کردیم: حتی الخیاط لیخیط قمیصاً بخمسة دوانیق فلنا منها دانق، یا در روایت: کل فائدة فیها الخمس.

22:30 ـ روایت از علی بن مهزیار: امرتنی بالقیام بامرک و اخذ حقّک فاعلمت موالیک ذلک فقال: لی بعضهم و ای شیئ حقه؟ فلم ادر ما اجیبه به فقال علیه السلام: یجب علیهم الخمس فقلت ففی أی شیئ؟ فقال علیه السلام: فی أمتعتهم و ضیاعهم، قلت: والتاجر علیه و الصانع بیده؟ فقال علیه السلام: اذا امکنهم بعد موونتهم.

23:30 ـ روایت دیگر: اقرأنی علی بن مهزیار کتاب ابیک فیما اوجبه علی اصحاب الضیاع انّه اوجب علیهم نصف السدس بعد الموونة بانه لیس علی من لم یقم ضیعته بموونته نصف السدس ولاغیر ذلک فاختلف من قبلنا فی ذلک فقالوا یجب علی الضیاع الخمس بعد الموونه موونة الضیعة و خراجها لاموونة الرجل و عیاله فکتب علیه السلام و قرائه علب بن مهزیار: علیه الخمس بعد موونته و موونة عیاله و بعد خراج السلطان.

24:55 ـ روایت دیگر: کتب بعض أصحابنا إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام أخبرنی عن الخمس أ علی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علی الضیاع الصناع و کیف ذلک فکتب بخطه الخمس بعد المؤونة.

25:25 ـ روایت دیگر: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: الخمس اخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب عليه السلام: بعد المؤونة.

25:35 ـ روایت دیگر از توقیعات امام رضا علیه السلام: ان الخمس بعد الموونة.

25:55 ـ روایت دیگر: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عما يجب في الضياع فكتب: الخمس بعد المؤونة قال: فناظرت أصحابنا فقالوا: المؤونة بعدما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل فكتبت إليه: إنك قلت: الخمس بعد المؤونة، وإن أصحابنا اختلفوا في المؤونة فكتب: الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل وعياله.

26:40 ـ روایت دیگر: کتبت الیه فی الرجل یهدی الیه مولاه ... و عن الرجل یکون فی داره البستان فیه الفاکهة یأکله العیال انّما یبیع منه الشیئ بمائة درهم او خمسین درهما هل علیه الخمس فکتب علیه السلام: امّا ما اکل فلا و اما البیع فنعم هو کسائر الضیاع.

0557 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الخمس بعد المؤونة (نوار 5 ـ درس 3) ـ شب دوشنبه 11 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/3 ش

00:20 ـ با ملاحظه این روایات و ملاحظه آیات خمس، گاهی جنبه فردّیت دارد که موونه ای که جنبه ربح داشته باشد که تخصیص است و اگر جنبه صنفی و تبادل وصفی داشته باشد می توان گفت تقیید مطلق است چراکه هر عامی جنبه اطلاقی خواهد داشت.

02:50 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که از جمع این روایات و آیات و تخصیصی که می خورد پس خمس بعد از موونه را شامل هر دو قسم موونه می باشد.

05:00 ـ در روایات ربح سال را نداریم و همینطور موونه سال صریحا وجود ندارد ولی از برخی فقها ربح سال را فرمودند ولی موونه سال را مشهور بر وجوب خمس بر مازاد موونه می دانند.

06:35 ـ اینکه نصف سال را ربح کند و نصف سال را خسارت کند و مازادی باقی نماند پس باید ملاک سال وجود داشته باشد.

09:15 ـ ولی اگر سال را در نظر نگیریم و منظور هر فایده ای باشد که باید خمس نصف سالش را که سود کرده است بدهد.

13:00 ـ اگر یک تجارت واحد باشد که قسمتی از آن تجارت سود و قسمتی ضرر باشد می توان برآیند گرفت که ربح کرده است یا خیر ولی اگر چند تجارت بود و در برخی سود کرده است و برخی ضرر هر کدام را مجزا باید حساب کرد.

14:30 ـ اگر ربح السنة داشت که نسبت به مازادش خمس بدهد ولی اگر نداشت برای هر تجارتش باید مازاد ربحش را خمس بدهد.

15:10 ـ در مورد موونه سال، در اخبار وارد نشده است و از اطلاق موونه شخص به خودش و عیالش یا روزانه است یا هفته یا ماه یا سال لذا تقیید می شود کرد ملاک را سال قرار دهیم همانطور که مشهور قرار داده اند البته فقط در یک روایت به این گونه آمده است.

17:10 ـ روایت از امام باقر علیه السلام: إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن اطهّرهم وازكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس... ولم اوجب ذلك عليهم في كل عام... فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام.

19:55 ـ در ادامه روایت که می فرمایند: فأما الذي اوجب من الضياع و الغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، و من كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك.

21:50 ـ در مورد موونه که برخی میزان موونه را مقدار متعارف می دانند که اگر زودتر ربحش را خرج کرد و یا بیشتر و کمتر خرج کرد چطور.

24:40 ـ آن چیزی که مستثنای از خمس شده است آیا مقدار خاصی است یا آنچه را که باقی بماند است.

25:00 ـ برخی می فرمایند خمس بر مازاد مقدار هزینه سال شخص است چه مصرف بکند یا نکند.

25:45 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند مادامی که در خارج خرج موونه محقق نشده است مستثنای از خمس نمی شود و اگر اقتصاد کرد و چیزی باقی ماند باید خمسش را بپردازد.

0558 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الخمس بعد المؤونة (نوار 5 ـ درس 4) ـ شب سه شنبه 12 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/4 ش

00:10 ـ بیان شد که به روایات متواتره ای که وجود دارد، خمس ارباح باید بعد از موونه باشد.

01:00 ـ نفقه عبارت است از مخارجی که انسان مصرف می کند.

01:25 ـ اگر موونه آنچه که انسان معاشش به آن نیاز دارد، باشد پس شخص از مالی که وجوهاتش داده شده است و مال دیگری که وجوهاتش را نداده است و از جمع این مالها ربح کرده باشد، آیا باید نفقه های جاری اش را از مال مخمس خرج کند یا مخارجش از ربح باشد.

03:20 ـ مثلا موونه شخص هزار تومان و ربح او دو هزار تومان است و پس اندازش که خمس ندارد دو هزار تومان باشد پس ربع از ربح را صرف می کند و سه ربع را از پول دیگر مصرف می کند برخی که می فرمایند که اول موونه از مالش خارج می شود یعنی هزار تومانش را جدا می کند و فقط خمس ربحش را می دهد ولی برخی می فرمایند در تمامی اموال باقی مانده باید خمس بدهد.

07:50 ـ عموم کل فائدة فیها الخمس با مخصص منفصل تقیید می شود ولی وقتی شک پیدا می شود به وجوب خمس مقدار مالی باید خمس ربح را کامل بدهد.

11:30 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که موونه عبارت از نفقه شخص و عیالش و این اطلاق باعث می شود که اگر شخص پس اندازی ندارد پس از کسر موونه از ربح جدیدش خمس بدهد ولی اگر دارا باشد موونه را از پس اندازش بدهد و از کل ربح جدیدش باید خمس بدهد.

12:30 ـ در مورد مبدا سال باید ملاک را کدام قرار دهیم آیا سال از شروع اکتساب باشد یا سال استرباح است.

13:50 ـ عرف، سال را از ابتدای کسب می دانند مثلا شخص می گوید فلان سال ربح خوبی کردم و فلان سال ربح کمی کردیم پس موونه سال را به شروع کسب می دانند.

18:20 ـ اگر مبدا سال را در کسب باشد دایره ربح کوتاه می شود ولی مبدا سال را به ربح بدهیم یکسال استرباحی خواهد بود.

20:45 ـ اگر مبدا سال را شروع ربح بدانیم باید مخارج کسبش را از ابتدای شروع در کسبش کسر کنیم.

22:00 ـ در روایات موونته و موونة عیاله است و الخمس بعد الموونة وارد است.

23:25 ـ در مورد موونه شخص و عیالش که در دوره سال مهمانی می دهد یا سفر می رود یا هدایا و بخششی می کند یا تزویج اولاد می کند یا غرامتهایی را می دهد و یا ضماناتی پیدا می شود.

25:10 ـ دو مطلب است اول: شک در مصداقیت موونه، دوم: در روایات موونته و موونة عیاله مدرک است و مقیّد الخمس بعد الموونه است که هر آنچه صادق به موونت خودش و عیالش نباشد خمس دارد.

0559 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الخمس بعد المؤونة (نوار 5 ـ درس 5) ـ شب چهارشنبه 13 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/5 ش

00:10 ـ برخی مصارف شخص در طول سال گاهی مربوط به خود شخص و عیال و هرکس که واجب النفقه اش است و گاهی مربوط به دیگران می باشد.

00:40 ـ مخارجی که مربوط به خودش است یا هزینه های معاش است یا سفر واجب و مستجب و مباح و یا مصارف مباح است مانند تجملات و تزئینات و تفرجات و نیز مصارف دیگری چون اموالی است که باقی می مانند مانند مسکن و ملبس و فرش و غیره.

02:25 ـ در مورد مصارف مربوط به دیگران مانند مهمانی دادن است یا هدیه دادن است که نقدی است یا مالی است که باقی می ماند یا از دیگر مصارف تزویج اولاد یا فرستادن به سفر است و گاهی مصارفی است که شرعا ضامن است و باید بپردازد یا دیگری به قهر و غلبه از شخص می ستاند.

04:50 ـ روایتی که حضرت می فرمایند: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عما يجب في الضياع فكتب: الخمس بعد المؤونة قال: فناظرت أصحابنا فقالوا: المؤونة بعدما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل فكتبت إليه: إنك قلت: الخمس بعد المؤونة، وإن أصحابنا اختلفوا في المؤونة فكتب علیه السلام: الخمس بعد ما

بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل وعياله.

05:50 ـ در روایت دیگر: فکتب و قرأه علی بن مهزیار: الخمس بعد موونته و موونة عیاله و بعد خراج السلطان.

06:30 ـ مطلقات، خمس را بعد از موونه می دانند و عمومات می گوید: اعلموا انما غنمتم، که خمس بر هر فایده ای بود و در روایات هم کل ما افاد الناس من قلیل أو کثیر آمده است که تخصیص به الخمس بعد الموونه می خورند لیکن همین مخصص متخصص شد به موونة الرجل و عیاله.

07:20 ـ مشهور فقها موونه را خوراک و پوشاک و مسکن و مرکب و نفقه عیال و اولاد و تزویج اولاد و غیره می دانند که در دایره موونه عیال است.

09:40 ـ اما مصارف در رابطه با غیر باید در دایره موونه خود و عیال باشد و گرنه انقسامات در مصارف دیگران در دایره موضوع موونه نخواهد بود فقط در مورد مصارف غیری که قهرا و بالاجبار گرفته می شود در دایره موونه است که عبارت ما یاخذه وارد است.

11:35 ـ برخی می فرمایند که آنچه از سفرهایی که واجب است بر شخص جزو موونه اند و اگر هم اسفار مباحه و مستحبی شخص را فرض کنیم جزو موونه شود ولی در مورد اسفار برای دیگران و نیز مصارف غیر و اهداء به دیگران هم نمی تواند جزو موونه شخص باشد.

16:25 ـ الخمس بعد المؤونة، نسبت به غیر را به سه دلیل دربر نمی گیرد، اول: ظهور اطلاقی نسبت به موونه غیر ندارد و فقط ظهور در موونه شخص است، اگر فرض هم کنیم لفظ مجمل باشد باز هم قدر متیقّن را در بر می گیرد که موونه خود شخص است.

17:10 ـ دوم: اگر فرض کنیم خمس بعد از مطلق موونه باشد آیا موونه شخص است یا موونه غیر است می بینیم که موونه شخص و عیال او است و آنچه که مربوط به غیر باشد را شامل نمی شود، سوم: حصر موضوع به بعد موونه شخص و عیالش و یاخذ السلطان است .

18:10 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که هر جا متیقین به موونه بودن عنوان را داشتیم ما زاد آن را خمس می دهیم و هر جا شک کردیم به موونه بودن آن مال باید به عمومات تمسک کنیم پس وجوب خمس جاری است.

20:00 ـ در طول سال شخص به طور متعدد ربح می کند پس این ارباح متعدده گاهی این ارباح از یک سنخ اند مثلا پارچه فروش طول سال متعدد سود می کند و گاهی متفاوت ولی سنخ های متعدد دارد از کارخانه و مغازه و غیره باشد.

21:40 ـ موونه سال را باید چطور محاسبه کند که در جلسه آینده بیان می کنیم.

0560 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الاستثناء فی المؤونة (نوار 5 ـ درس 6) ـ شب شنبه 16 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/8 ش

00:05 ـ بحث در استثناء در مؤونه است که هر گاه حکمی بر موضوعی مرتّب می شود لامحال کشف می کنیم که در موضوع ملاک و مقتضی وجود دارد، در ابتداء ظاهر اینست که این موضوعی که حکم بر آن مرتب شده است چون حکم فعلی است لاجرم ملاک در آن علت تامه است.

01:00 ـ اگر دلیل منفصلی در مقابل دلیل اول آمد اگر جنبه مانعیّت در مقدار مدلول داشت که اصلا ملاک نباشد در آن مقدار یا به جهت ارفاق و تسهیل امر می باشد و بر تقدیر حمل بر ارفاق اگر حدود ارفاق و تسهیل مجهول باشد باید قدر متیقن را در نظر بگیریم.

03:50 ـ اگر شخصی مالی داشته باشد که در آن خمس نباشد آیا موونه اش را از ربحش بردارد یا از آن مالش.

05:00 ـ عموم انما غنتم و کل ما افاد الناس، که ما غنتم علیّت تامه برای وجوب خمس دارد لیکن دلیل دیگر آمد که الخمس بعد الموونه، بنابراین مقداری که از موونه است آیا اصلا خمس مقتضی ندارد یا مانع از اعتبار خمس دارد یا ارفاقا فرموده اند که الخمس بعد الموونه است که اگر هم جهت ارفاق باشد حدود این ارفاق را نمی دانیم.

09:30 ـ چون گویا موونه را از مال دیگرش پرداخت کرده است پس باید خمس ربحش را بدهد.

10:45 ـ می توان گفت شخص مخیّر است که موونه اش را از مالی که خمس نداشته است بردارد یا از ارباحش بر دارد لذا مرحوم آقای میلانی می فرمایند که اگر موونه را از آن مالی که خمس نداشته است صرف کرد که باید خمس ربحش را بدهد ولی اگر از آن مال موونه را بر نداشت می تواند از ربحش جزو موونه اش خرج کند پس از آن الباقی ربحش خمس خواهد داشت.

12:15 ـ الربح فیه الخمس و الربح تخرج منه الخمس باشد لذا مرحوم آقای میلانی می فرمایند که مبدا سال تحقق ربح در خارج است چرا که تحقق نیافتن ربح موضوعی از برای خمس و ربح ندارد.

13:30 ـ اگر شخصی چند ماه متوالی ربح کرد و موونه جزئی از سالش را مصرف می کرد پس آیا ارباح متعدده هر یک سال های متعدده دارند یا اینکه مبدا سال یکی است.

16:15 ـ اگر خمس هر یک از ارباح را یکسال در نظر بگیرد پس خمس آن مورد تا سال آینده بر ما زاد ربح باقی مانده اش پس از صرف موونه واجب می شود یا اینکه ربح مشترک را بمدت یکسال در نظر بگیریم.

21:05 ـ از سیره مستمره ای که منتهی به زمان معصومین علیهم السلام است در دوره سال از ارباح و اجزاء متعدد در آخر سال مشخص شده است.

22:45 ـ برخی بزرگان ارباح جدید و سنح تجارات متعدده را هر یک مجزاء و سال جدید می دانند.

24:15 ـ دومین دلیل اینکه اگر قرار بود سنین متعدده باشد در روایات به نحو اطلاق عبارت الخمس بعد الموونه نمی فرمودند و باید عبارت الخمس بعد موونه سنة کل ربح می فرمودند.

25:15 ـ روایت: کتب بعض أصحابنا إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام أخبرنی عن الخمس أ علی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علی الضیاع الصناع و کیف ذلک فکتب بخطه الخمس بعد المؤونة، که در سوال جهات متعدده ای پرسش شده بود ولی امام علیه السلام اینگونه جواب داده اند.

27:00 ـ روایت دیگر: امرتنی بالقیام بامرک و اخذ حقّک فاعلمت موالیک ذلک فقال: لی بعضهم و ای شیئ حقه؟ فلم ادر ما اجیبه به فقال علیه السلام: یجب علیهم الخمس فقلت ففی أی شیئ؟ فقال علیه السلام: فی أمتعتهم و ضیاعهم، قلت: والتاجر علیه و الصانع بیده؟ فقال علیه السلام: اذا امکنهم بعد مؤونتهم.

28:20 ـ معلوم می شود که اگر اختلاف سنین در سنه خمس بود بیان می فرمودند که در عموم انما غنتم منظور کلّی طبیعی است پس تعدد ارباح را در کلی طبیعی موضوع قرار دهیم بنحو وحدت خواهد بود و نه منظور کثرات افراد است یا اینکه همه افراد بنحو وحدت مجموعی ملاحظه می شود پس همه ارباحی که در طول سال می کند امر واحدی است و موونه سال امر واحدی است پس آن موونه از آن ربح خارج می شود.

30:50 ـ اشکالی که پیش می آید در مورد عدم انجبار خسارت بر ربحی است که بطور مجموع و کلی در طول سال در نظر بگیریم بیان می کنیم.

0561 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ ارباح التجارات (نوار 5 ـ درس 7) ـ شب یکشنبه 17 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/9 ش

00:15 ـ اگر خسارتی در طول سال برای شخص وارد شود آیا به ربح منجبر می شود.

01:00 ـ عمومات کل فائدة فیها الخمس محکم است و موونه از آن خارج شده است.

01:35 ـ اگر بگوییم الخسارة تجبر بالربح که معادل لایکون ربحا یا اینکه جبر الخساره را در ارباح وارد کنیم یا اینکه وحدت مجموعه افرادی کنیم.

04:00 ـ آیا عدم جبر تلف یا خساره منافی ربح بودن است یا اینکه جبر را از موونه بدانیم که مستثنی می شود که یا عنوان موضوع از بین برود یا باید عنوان مزاحم که عنوان استثناء موونه است صادق بیاید و بسیار مشکل است خروج عنوان موضوع از هویت موضوع.

05:30 ـ مثلا زدن شخص ظلم است ولی زدن او به جهت تأدیب آن شخص، از موضوع ظلم خارج شود.

06:20 ـ تغییر عنوان در ما نحن فیه بعنوان مزاحم مشکل خواهد بود.

06:55 ـ دو بحث می کنیم یکی تلف و دیگری خسارت.

07:10 ـ تلفی که در این سال شده است در مقابل سودی که کرده است مثلا مقداری از اجناس تجاری غرق شد یا سوخت یا سرقت شد، ولی از الباقی اجناس ربح کرده است و نمی توان به واسطه این تلف ها موضوع ربح را ساقط بدانیم پس عام محکم است و نتوان گفت که التلف یجبر بالربح، لذا خمس این ارباح را باید بدهد.

10:05 ـ مگر اینکه تلف از موونه اش باشد که باید جایگزین کند مثلا دزد آمد و از وسائل منزلش دزدید و مجبور به خرید آن لوازم شد پس از جبران آن تلف ها خمس واجب می باشد.

12:45 ـ بیان اینکه خسران و ربح در دو تجارت متفاوت باشد یا خسارت و ربح در تجارت واحدی باشد.

14:05 ـ گاهی شخص اجناسی را یکجا می خرد و شروع به فروش تدریجی می کند که برخی را سود می کند و برخی را خسارت میکند بمناسبت فصل یا هر دلیل دیگر در این تجارت واحده ربح و خسران باهم باید محاسبه شود لذا ربح این تجارت برآیند خسران و ارباح است که مرحوم آقای میلانی می فرمایند که الباقی را وجوب خمس می گیرد.

17:20 ـ گاهی تجارت مجزا نسبت به زمان یا جنس باشد مثلا چوب و حیوان یا بزازی و کشاورزی یا خیاطی یا کارخانه یکی سود و دیگری ضرر باشد در اینگونه موارد دلیلی نداریم که خسران یکی را به ربح یگری ربط دهیم لذا خمس هر یک از این ارباح را باید محاسبه کند و سر سال خمسی پرداخت کند.

22:05 ـ هر حکمی که مرتب عنوان موضوعی شد بعدا دلیل مخصصی آمد اگر عنوان موضوع تغییر نکرد یا تحت مخصص داخل نشد دلیلی نداریم.

22:50 ـ در اینجا سرمایه داریم و سال خمسی داریم و ربح داریم اگر در هر سه وحدت بود البته انجبار خسارت در ربح می کنیم.

25:30 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که اگر در این تجارات رأس مال وحدت داشت لاجرم الربح یجبر الخسارة و الخسران ینجبر بالربح ولی اگر در رأس مال وحدت نداشت معنا ندارد بگوییم الخسارة تجبر بالربح.

0562 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الارباح و الخسارات (نوار 5 ـ درس 8) ـ شب دوشنبه 18 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/10 ش

01:25 ـ در هر آنچه که راس مال یا بمثابه راس المال است که مقدمه تحصیل ربح و تجارت و زراعت است آیا باید خمسش را بدهد.

02:25 ـ برخی سرمایه را جزو موونه نمی دانند و باید خمسش داده شود و برخی دیگر می فرمایند که لزومی ندارد که ضیعه ای را که می خرد بالفعل از آن استفاده کند و جایز است برای شخص که نهال هایی را بکارد تا در سال های آینده ثمر بدهند یا از ربحش گوسفندان و شتر و گاو را بخرد تا فائده در آینده ببرد.

06:30 ـ گاهی عنوان ربح و موونه سال و ربح وحدت دارند ولی گاهی موونه سال آینده هم بحساب می آید اما از ارباح سال دگر بحساب نمی آید.

07:40 ـ مثلا امسال فرشی از ربحش می خرد و امسال استفاده می کند و تا سالهای آینده هم وجود دارد و جزو موونه اند.

09:00 ـ برخی می فرمایند که موونه سنه داریم و نه موونه سنین که ارباح موضوعیت برای خمس دارند.

10:10 ـ ارباح برای خمس موضوعیت دارند لیکن وقتی الخمس بعد الموونه باشد تشکیل تضاد میان خمس و موونه سال می آید پس مادامی که عنوان موونه سنه باشد مضاد تخمیس است و با از بین رفتن عنوان موونة السنة بلافاصله عموم محکم است و باید خمس بدهد پس مثلا امسال یک خروار گندمی تهیه کند و فقط پنجاه من باقی مانده است زائد بر موونه است پس از موونه سال خارج است و باید خمسش را بدهد.

15:00 ـ اگر عامی آمد و مخصصی در زمان خاصی بود پس در زمان دیگر آیا باید تمسک به عام کنیم یا استصحاب آن مخصص را بکنیم.

17:00 ـ در ما نحن فیه پس از آن که چیزی را برای موونه امسال خریداری کردیم و باقی بود تا سال آینده پس شک می کنیم به اینکه خمس دارد یا خیر برخی می فرمایند که استصحاب عدم تعلق خمس را می کنیم.

17:20 ـ اشکال اینست که سال خارج شده است و چگونه استصحاب کنیم چون از عنوان موونة السنة خارج شده است که جنبه مخصصیت داشت.

18:25 ـ آیا موونه سال عنوان معرّف برای ذات است که خارج شده است یا وصف عنوانی بما هو موونة خارج شده است مثلا اکرم الناس، و لاتکرم من فی الدار پس تا از خانه بیرون روند تکریم می شوند ولی اگر در هر داری باشند در هر جای دنیا داخل خانه باشند تکریم نمی شوند.

19:50 ـ در ما نحن فیه الا ما کان مؤونة، آیا معرف ذوات خارجیه است یا صرف عنوانیّت دارد که مادامی که معنون به عنوان موونه باشند خمس ندارند.

21:05 ـ الموننه عبارت است از انفاق فی حاجة الانسان، و نفقه احتیاجات شخص مکلف است و چون احتیاج دو نوع است یا بلافاصله صرف می شود و گاهی عمرش طولانی است پس وقتی چیزی که ماندگاری اش طولانی است مثل فرش و وسائل و خانه و لباس و غیره در آن سال می خرد به حاجتش از موونه بوده و خمس نداشته است و چون سال های دیگر می آیند و هنوز به آن ها احتیاج دارد چون آن چه را که بالفعل به آنها احتیاج دارد پس خمس ندارد.

29:15 ـ در احتیاجاتی که با اتلاف آن هاست مانند مأکل و مشرب در مازاد بر مقدار حاجت سالش، تبدیل شیئ بشیئ است که تبدیل ربح به گندم یا روغن است لذا در آنچه که اضافه می ماند خارج حاجت سالش بوده است.

0563 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ فی الدین (نوار 5 ـ درس 9) ـ شب سه شنبه 19 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/11 ش

00:15 ـ اصول دیون هشت قسم دارد که بیان می کنیم و نسبت به دیگر غرامات و اتلافات و ضمانات و نذور و کفارات مباحث جداگانه است.

02:00 ـ در کل، ظواهر که حجت اند مدلول ظاهر موضوعش باید احراز قطعی شود که گاهی ظهور افرادی یا گاهی ظهور ترکیبی است.

04:00 ـ در عمومات وجوب خمس داریم و در تخصیصات الخمس بعد الموونه داریم و هر دو مثبت اند پس باید موونه رجل و عیالش را تقیید کنیم.

05:40 ـ موونه را برخی قوت و غذا و برخی نفقه در حاجات شخص می دانند که اصول هشتگانه در دین را نسبت به تعریف موونه بررسی می کنیم.

07:00 ـ قسم اول: اگر دین در سال ربح باشد و برای موونه که چون موونه سه قسم بود پس دین یا برای موونه معاش است یا غرامات برای تحصیل ربح است یا موونه سرمایه است.

08:50 ـ دین برای موونه معاش و دین برای مقدمه استرباح باشد اداء چنین دین از موونه می باشد و پس از استخراج از ربح می باشد.

11:00 ـ اگر مال دیگری داشت اگر موونه سالش را از آن مال برداشت کرده است پس اداء این دو نوع دین از ارباح کسر می شود.

12:00 ـ نوع سوم اینکه دین برای راس مالش که ما زاد بر ربح است اگر بخواهد اداء دینش را از ربح پرداخت کند مشکل است که از موونه بحساب بیاید.

14:25 ـ اما اگر راس مالش تلف شد و از تجارت دیگری اش ربح کند و باید دینش را بدهد این خسارت را از موونه می توان دانست.

16:45 ـ در مورد دیونی که خارج از موونه باشد مثلا خانه دارد و خانه دیگیری با دین خرید یا مرکب اضافه بر حاجتش خرید بمقتضی القاعده اداء چنین دینی از موونه حساب نمی شود.

18:45 ـ برخی می فرمایند که اداء دین چون واجب است جزو موونه است حتی اگر بدان احتیاج نداشته باشد.

21:00 ـ مرحوم آقای میلانی اشکال می فرمایند که باید دین جزو حاجاتش باشد و جزو موونه باشد پس اگر شک کند و مشکوک در صدق باشد عموم حاکم است و اداء دینی که برای غیر حاجت صرف شده است جزو موونه رجل و عیاله نبوده است، با شک در مخصص منفصل پس جایز نیست بحساب آوردن اداء دین از برای چیزی که به آن حاجت نداشته است از موونه اش کسر کند.

23:35 ـ اما اگر دینی کرد برای چیزی که احتیاج نداشت ولی تلف شد و مال آخری هم برای اداء دینش نداشت در اینجا جزو مؤونه می شود.

25:05 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که هدایا و هبه ها هم اگر در احتیاج شخص باشد جزو موونه است ولی اگر خارج از موونه باشد خمس دارد.

0564 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الدیون (نوار 6 ـ درس 1) ـ شب شنبه 23 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/15 ش

00:10 ـ اقسام اصلی دین هشتگانه است که هر یک فروعی نیز دارند.

01:20 ـ الخمس بعد المؤونة عنوانش اینست که وجوب خمس یا ثبوت این حکم وضعی مشروط به اینست که متأخّر از موونه باشد یا خیر، مشهور اینست که واجب مشروط نیست بلکه از ابتدایی که شخص استفاده می برد وجوب خمس می آید، اگر مقدار موونه را مستثنی بدانیم صحیح است ولی اگر موونه را فعلیّت قرار دهیم که الخمس بعد الموونه که مخصص افرادی باشد بسیار مشکل خواهد بود و اگر شک کردیم به واجب مشروط یا مخصص افرادی لامحال مادامی که تحقق خارجی پیدا نشده است برائت جاری است.

04:40 ـ مثلا اجتماع هفت نفر در نماز جمعه بنا بر وجوب نماز جمعه اگر شک کردیم اجتماع هفت نفر قید مامور است یا شرط وجوب است پس اگر هفت نفر جمع شدند واجب می شود و اگر جمع نشدند مأمور بجمع آوری اشخاص نیستیم و واجب نمی باشد و اگر شک کردیم اجتماع هفت نفر لازم است برائت جاری است و لزومی ندارد.

06:30 ـ لذا اگر شک در اینکه موونه است یا خیر پس شک می کنیم به اینکه خمس بعد از موونه واجب مشروط باشد نتیجه می دهد که خمس واجب نیست مگر بعد از اخراج موونه اما اگر مخصص عام کل ما غنمتم باشد پس با آمدن مخصص منفصل که فردی که موونه است از فائده خارج است بنابراین با آمدن شک در موونه بودنش بنا بر مسلک مشهور، عموم محکّم است پس موونه بحساب نمی آید و باید به عام تمسک کنیم.

08:00 ـ اگر چیزی را که حاجت نداشت قرض گرفت مثلا لباس یا خانه ای که بدان حاجت نداشت با قرض خریداری کرد بنا بر اینکه قرض سال گذشته برای موونه سال گذشته اش بوده است اگر سال قبل تمکن به اداء دینش نداشت و امسال هم مال دیگری ندارد که اداء کند ولی ربحی کرده است لامحال اداء آن دین جزو موونه اش است و خمس ندارد.

09:45 ـ اما اگر سال قبل قرض کرده بود و امسال مال دیگری دارد که بتواند قرضش را اداء کند نمی تواند اداء دین پارسالش را از ربح امسالش جزو موونه قرار دهد.

12:30 ـ اگر شک کردیم که از موونه است یا خیر که خمس داشته باشد یا نه، اگر الخمس بعد الموونه را واجب مشروط بدانیم البته اصل برائت جاری است ولی اگر بنا به مسلک مشهور که الخمس بعد الموونه را مخصص فردی می دانند بدانیم باید خمسش را بدهد.

14:30 ـ اگر شخص دین سال گذشته داشته باشد و دین را در غیر موونه صرف کرده باشد، اقسامی دارد، گاهی عین آن چیز باقی است مثلا باغی خانه اضافی و هر وسیله ای و گاهی عینش موجود نیست، اگر عینش موجود باشد فعلا موونیت را داد یا خیر مثلا پارسال لباس اضافی خریده بود ولی امسال نیاز به آن البسه دارد یا ندارد.

17:25 ـ اما اگر بواسطه قرض کردن تهیه کرده بود و نیاز نداشت، تلف شده باشد گاهی مال دیگری دارد که ادای دین سال گذشته را بکند و گاهی ندارد.

18:30 ـ اگر دینش برای چیزی بوده است که پارسال موونه اش نبود و در امسال عینش موجود است و الان حاجت به آن دارد و جزو موونه اش می باشد، چه مال دیگری داشته باشد یا نداشته باشد این از موونه اش بحساب می آید چون اگر دینی نداشت بواسطه احتیاجش از ربح امسالش خریداری می کرد و از موونه اش می بود.

20:40 ـ اگر دینش برای چیزی بوده است که پارسال موونه اش نبود و در امسال عینش وجود ندارد و تلف شده است اگر مال دیگری دارد باید اداء دین کند و جزو موونه امسالش نیست ولی اگر مال دیگری ندارد باید از موونه امسالش اداء دین کند.

22:45 ـ اگر دینش برای چیزی بوده است که پارسال موونه اش نبود و در امسال محتاج آن نیست و مال آخری ندارد عینش وجود دارد چون وظیفه اش فروش عینش و اداء دین است ولی باز هم می خواهد آن را داشته باشد باید اداء دینش را بکند و از موونه بحساب نمی آید.

25:15 ـ برخی اداء هر دین را جزو موونه می دانند ولی اشکال در موارد متعددی پیش می آید.

0565 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الدیون (نوار 6 ـ درس 2) ـ شب یکشنبه 24 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/16 ش

00:10 ـ حالت های مختلف دیون سابقه و ادائشان در امسال را بیان کردیم.

01:50 ـ در مورد حج واجب و کفارات و دیه و ضمان و نذوری که در سال گذشته داشته است آیا امسال از موونه بحساب می آید یا خیر.

03:45 ـ آنچه که از ادله استفاده می شود که حج بر همه مکلفین واجب است و شرط استطاعت اگر حاصل شود آیا همان سال باید به حج رود و اینکه وجوب حج را واجب بداینو و همان سال رفتن را واجب آخر بدانیم مشکل است پس بمحض استطاعت تا اخر عمرش این وجوب به گردنش است که مصرف حج از موونه است.

09:35 ـ اگر شخص حج نرفت باید آخر سال خمسی اش تخمیس کند و نظیر دین سال گذشته نمی باشد.

11:20 ـ در مورد اتلاف ها اگر عمدی نبوده است از موونه است و خروج از عهده شمان اگر امسال یا سال گذشته باشد همانند دینو می باشد که حالاتش را بیان کردیم.

13:00 ـ در مورد کفارات اگر عمدی نبوده است هم از موونه است.

13:10 ـ در مورد عمدی بودن جنایات که کفاره دارد و عمدی بودن اتلافاتش که ضمان آور باشد نباید جزو موونه بحساب بیاید چرا که این عمد ها جزو اسراف است و خارج از حاجات موونه اش است.

17:15 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که ارش و دیه و کفاره و اتلاف عمدی، ایجاد موضوع در معصیت است که متفاوت است با صرف مال در معصیت مانند اسراف فرق دارد که صرف مال در معصیت از موونه نیست ولی صرف مال در خروج عهده از کفارات و دیات و ارش و اتلاف ولو عمدی باشد از موونه محسوب می شود.

20:20 ـ در مورد نذر تفصیل می شود که نذر مناسب حالش جزو موونه است ولی اگر خارج از حالش و مخالف متعارف باشد جزو موونه ا نیست و خمس دارد.

21:45 ـ اگر پارسال نذرش را نداد مانند اتیان حج است که بر گردنش است تا آخر عمر و هر زمان بدهد از موونه همان سالش است.

23:30 ـ در مورد چیزی که نیاز دارد و عینش باقی باشد و چند سال باقی ماند از موونه است که حاجات یا کوتاه مدت اند یا بلند مدت مثلا گاوی را می خرد و از شیرش استفاده کند که از موونه است.

26:40 ـ اگر حاجت موونه را صرف بلاواسطه بدانیم جزو موونه است ولی اگر بخواهد از نمائات عینش سرمایه گذاری کند و خرید و فروش کند این ثمره را چگونه جزو موونه بدانیم.

30:00 ـ در مورد چیزی که محل حاجت است و عینش سال ها بماند اگر از موونه اش خارج شد و دیگر احتیاج نداشت برخی می فرمایند که باید خمسش را بدهد.

32:45 ـ اگر هم شک کنند که خمس تعلق گرفته است یا خیر، استصحاب عدم وجوب خمس می کنیم.

33:50 ـ پاسخ اینست که جهت احتیاج جهت مزاحم بوده است و آن جنبه ذاتی محفوظ است پس علت تامه اثر می کند و خمسش با رفع مانع موونه واجب می شود.

35:45 ـ حدود ماهوی موونه از لغت بدست نمی آید.

36:15 ـ موونه فعوله است یا فعللة است که از تعب و شده است و نیز از خورجین می آید و برخی نفقه می دانند بالاخره حدود موونه را دقیق بدست نمی آید پس فقط می توان گفت که موونه اگر از احتیاج خارج شد دیگر موونه نیست.

39:40 ـ اگر وجوب خمس وجوب مشروط باشد یا مطلق باشد که بیان می کنیم.

0566 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الصدقات (نوار 6 ـ درس 3) ـ شب دوشنبه 25 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/17 ش

00:10 ـ سه مبحث را بیان می کنیم اول: کسی که زکات می گیرد و اگر از موونه سالش زیاد آمد یا از سهم سادات فاضل موونه داشت آیا باید تخمیس کند یا خیر.

01:40 ـ دوم: آیا نمائات اشجار خمس دارد.

02:10 ـ سوم: آیا ترقی قیمت خمس دارد یا خیر.

03:30 ـ برخی بر صدقه و زکات و خمس، خمس را واجب نمی دانند حتی اگر بیش از موونه باشند، ولی بر نمائات خمس را واجب می دانند.

05:10 ـ شخصی که زکات یا صدقه یا سهم سادات را می دهد گویا طلب طلبکاران را می دهد لذا مشکل است که فائده را بر آنها صادق بدانیم.

07:15 ـ فائده می تواند نسبت به صدقه و خمس و زکات از برای گیرنده اش صدق کند.

07:35 ـ دائما حکمی که مرتب بر موضوع کلی است هر گاه کلی طبیعی مشکوک الصدق بود در موردی نتوان آن حکمی که مرتّب بر آن کلّی است آن را بر مشکوک الصدق مرتّب کرد.

09:00 ـ اگر دو روایت وارد شد که یکی معنای وسیع دارد و دیگری صنف خاصی باشد اگر صناعت تقیید جاری بود که تقیید می کنیم ولی اگر جاری نبود و مردد شد نتوان حکم را مرتب نمود.

10:05 ـ در ادله خمس انما غنمتم داریم که غنیمت را به تحصیل مکلّف اسناد داده است و در برخی روایات ما استفاد الرجل آمده است پس هر چیزی را که تحصیل و طلب حصول کند صدق می کند پس درباره شخصی که خمس و زکات و صدقه می گیرد یا تحصیل فائده نیست و سادات و فقرا ذوالحق اند که فائده برایشان مجعول شده است اما اخذ الشیئ اکتساب است.

14:25 ـ فقیر با قبولش و اخذش موجب تعیّن است و نه تملّک جدیدی برایش باشد لذا هر شخص فقیری که صدقه و زکات را می گیرد سهم از کلی طبیعی صدقه را می گیرد و ذو الحق است و این اخذ و قبولش موجب تعیّن در ملکش می شود و از آن شراکت بیرون می رود بلکه فقیر مالک می شود.

15:45 ـ در روایات اگر چه داریم: ما افاد الناس من قلیل و کثیر و همچنین عبارت: کل فائدة غنیمة، اما در آیه مبارکه: انما غنمتم باید تحصیل غنیمت از سوی شخص شده باشد که در روایات از عبارات: ما یستفیده الرجل.. و الفائدة ما افادک من تجارة أو حرث... پس عنوان استفاده از روایات بدست می آید یا لااقل مشکوک باشیم که موضوع مطلق الفائده و استفاده است لذا هر یک از سادات در اخذ خمس یا فقرا از صدقه و زکات برایشان خمس نخواهد داشت.

19:05 ـ برخی در ارباح در مورد هبه و هدیه خمس دارد ولی در مورد صدقه خمس ندارد و می فرمایند که چون در صدقه جهت قربة الی الله لازم است.

22:15 ـ دو اشکال اینست که اول: چه تفاوتی میان خمس و زکات با هبه و هدیه نسبت به استفاده چیست که حکمشان فرق داشته باشد دوم: اینکه در مورد خمس و زکات که طلبکارند و طلب خودشان را می گیرند پس فائده برایشان صدق نکند.

23:10 ـ اگر در صدق استفاده شک کردیم یا از باب موضوع استفاده است یا از باب اینست که شک داریم در اینکه مطلق فائده است.

24:20 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که در صدقات مندوبه اگر از موونه بیشتر باشد خمس واجب نمی باشد.

23:50 ـ در مورد نمائات آیا خمس دارد یا خیر.

24:30 ـ گاهی نماء منفصل است و در خارج وجود دارد مانند شیر گوسفند و گاهی به منزله منفصل است مثل پشم گوسفند.

24:55 ـ گاهی نماء متصل است مانند چاق شدن حیوان یا رشد درخت.

25:15 ـ ما فیه النماء دو نوع است گاهی حیوان یا درختی را می خرد و بزرگ می شود که بفروشد و گاهی ابتیاع آنان را و رشد آن ها را برای خودش می خواهد برای تجارت ثمره و شیر و نمائاتش.

28:00 ـ بنابراین نمائات منفصله و متصله و ما بینشان است و گاهی جزو معاش است یا برای اکتساب است.

0567 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ النمائات (نوار 6 ـ درس 4) ـ شب سه شنبه 26 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/18 ش

00:20 ـ در مورد مال زائدی بر موونه از صدقات و خمس و زکات برای شخص گیرنده است که آیا خمس دارد یا خیر.

02:00 ـ عده ای می فرمایند که باید خمس داد بواسطه ی اینکه مالک شده است و فاضل موونه صادق است و باید خمس بدهد.

03:25 ـ برخی دیگر می فرمایند که در وجوب خمس برای این اشکال است چون این مبالغ طلب سادات و فقرا است که وصول می شود.

05:55 ـ در مورد نمائات که اقسامی دارد که قسم اول: اصل چیزهایی را برای اکتساب بگیرد و پرورش دهد تا خود آنها را بفروشد که نمائات متصل یا منفصل پیدا می کنند.

08:00 ـ قسم دوم: اصل آن ها را برای اکتساب نمی خواهد بلکه به ثمراتشان اکتساب کند و اصلشان را نزد خود نگاه دارد این ها هم نمائات منفصل و متصل دارند.

09:55 ـ قسم سوم: چیزهایی که میخرد و پرورش می دهد نه به اصول و به نمائاتش نمی خواهد اکتساب کند بلکه خود آنها و نمائاتشان را برای معاشش می خواهد چه نمائات متصل و چه منفصل باشند.

11:30 ـ برخی بزرگان می فرمایند که وجوب خمس برای شخص برای هر زیاده منفصل و متصل واجب است که فرقی هم در ربح بین نماء و تولد نیست که مثلا درختی را کاشت و زیاده از موونه اش میوه داد باید خمس دهد یا تولد حیوان و غیره چه برای اکتساب و چه برای مصرف معاش باشد.

14:40 ـ برخی دیگر می فرمایند که اگر اصل شیئ خمس نداشته باشد یا خمسش را داده باشد مانند ارث یحتسب ولی نمائاتش زیاده بر موونه شد باید خمس زیاده را بدهد.

15:45 ـ برخی دیگر خمس در زیاده های متصله در موونه را واجب نمی دانند مگر اینکه برای اکتساب باشد.

16:50 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: ... و عن الرجل یکون فی داره البستان فیه الفاکهة یأکله العیال انّما یبیع منه الشیئ بمائة درهم او خمسین درهما هل علیه الخمس فکتب علیه السلام: امّا ما اکل فلا و اما البیع فنعم هو کسائر الضیاع.

18:00 ـ در جایی که اصل چیزها را برای اکتساب خریداری کرده است چه پرورش بدهد و چه گران شود و چه نمائات متصله پیدا کند و چه منفصله برای فروش و اکتساب باشد مقتضی القاعده باید خمس دهد چون موضوع از برای خمس چه استفاده باشد و چه مطلق فائده و چه اکتساب باشد در این موارد همه اش صادق است و باید بعد از موونه اش خمس دهد.

20:15 ـ اما اگر نمائات به جهت تعیّش باشد چه منفصل و متصلش لایصدق علیه الاستفاده، خمس نخواهد داشت.

22:35 ـ در مورد چیزی که خمس ندارد یا خمسش را داده است ولی اکتساب از نمائات آن چیز بخواهد بکند در اینجا مشکل است که در اصولش اکتساب نشده است و ذاتش خمس نداشته و سرمایه کرده است اما اگر از نمائاتش اکتساب نکند خمس ندارد ولی اگر اکتساب کند خمس دارد.

25:05 ـ اگر موضوع خمس، مطلق فائده باشد یا اکتساب باشد یا استفاده باشد که جنبه تحصیلی باشد نسبت به نمائات متصله خمسی ندارد.

25:50 ـ اگر موضوع، طلب تحصیل شیئ باشد باز هم نسبت به اصل آن ها خمس ندارد و نمائات متصله که اکتساب کند هم خمس ندارد.

26:30 ـ اما اگر موضوع هر فائده باشد و لو قهرا، در اینجا هم نمائات متصله و هم منفصله خمس دارد.

27:30 ـ اغلب روایات عنوان استفاده را دارند فقط روایاتی که عنوان فائده و افاد دارد سه مورد است که اول: کل ما افاد الناس من قلیل و کثیر، دوم: اما الغنائم و الفوائد، سوم: کلما افاد الناس غنیمة.

28:30 ـ در قبال این سه روایت، روایاتی داریم.

29:10 ـ روایت این است: جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة و ما حدها رأيك أبقاك اللّٰه أن تمنّ عليّ ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي و لا صوم، فكتب الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها أو حرث بعد الغرام أو جائزة.

31:00 ـ پس مطلق زیادی موضوعیت ندارد و تخصیص خورده است.

0568 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ ارتفاع القیمة (نوار 6 ـ درس 5) ـ شب چهارشنبه 27 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/19 ش

00:35 ـ ترقی قیمت یا بر حسب زمان و مکان است یا بر حسب مقارنات خارجیه می باشد.

02:00 ـ ترقی قیمت چهار نوع است.

03:20 ـ اول: آن چیز که خمس نداشته است ترقی کرده است.

04:30 ـ دوم: شیئی را که موونه بوده است ترقی می کند.

04:45 ـ سوم: چیزهایی که برای اکتساب از نمائاتش نگاه داشته است ترقی قیمت می کند.

05:30 ـ چهارم: اجناس تجاری اش ترقی کند.

06:10 ـ ابتدا باید دید نفس ارتفاع قیمت، فائده است یا خیر؟

06:30 ـ بر فرض اینکه ارتفاع قیمت خمس نداشته باشد و بفروشد آیا خمس دارد؟

07:00 ـ اگر نفروخت و تنزل قیمت شد چطور؟ آیا ضامن خمس آن زیاده است؟

08:00 ـ برخی می فرمایند که فرقی در ربح بین نماء و تولد و ارتفاع قیمت بازاری اش نیست.

09:30 ـ برخی دیگر می فرمایند که در ارتفاع قیمت اگر نفروخت خمس ندارد.

11:10 ـ آنچه که از لغت بدست می آید اینست که فائده زیادی در مال است و غنیمت آنچه که در خارج بدست آید و زیادی چون غنیمت و فائده امر موجود خارجی است پس نتوان به ارتفاع قیمت بالقوه که مالیت شیئ است خمس را واجب دانست.

13:05 ـ لذا بمجرد ارتفاع قیمت شیئ، فائده صدق نمی کند مگر اینکه فروش برود و خارجا حاصل شود که فائده خواهد بود.

14:55 ـ اگر هم شک کنیم که ارتفاع قیمت فی نفسه، فائده است یا خیر پس اصل عدم وجوب خمس است.

16:20 ـ بنابراین ارتفاع قیمت در تمامی اقسام چهارگانه بمجرد ارتفاع قیمت خمسی بر شخص واجب نیست مگر در قسم چهارم که اگر اموال برای تجارتش که ما زاد بر مالش است را می توان بتبع مازاد بر راس مالش شده است، به لحاظ ارتفاع قیمت فائده می شود پس سرمایه اش با ارتفاع قیمت حساب می شود.

21:00 ـ اما وجه دوم: اگر آن چیزی که ذاتا خمس نداشت را با ارتفاع قیمتش فروخت مانند ارث یا صداق که ذاتا خمس نداشته است و عینش بدستش می رسد و ارتفاع قیمت پیدا می کند و می فروشد مرحوم آقای میلانی می فرمایند که چون مبادله مال به مال کرده است خمس ندارد.

23:10 ـ در جایی که چیزی را که برای اکتساب خریده بود و گران شد و فروخت مرحوم آقای میلانی می فرمایند که بلا اشکال باید خمسش را بدهد.

23:30 ـ در جایی که چیزی را برای موونه اش خریده بود و ارتفاع قیمت پیدا کرده است و فروخته است یا نمائاتش زیاده از موونه شده باشد و ارتفاع نمائات پیدا کرده باشد، چون همگی از موونه است مشکل خواهد بود.

25:45 ـ در جایی که سرمایه برای اکتسابش خریده بوده است و ارتفاع قیمت پیدا کرد مرحوم آقای میلانی می فرمایند که لذا از آن که فروخت بر اضافی قیمت خمس دارد.

26:35 ـ در مورد چیزهایی که جزو موونه بوده است و ارتفاع قیمت پیدا کرد و فروخت مرحوم آقای میلانی می فرمایند اگر مثلا خانه قبلی را با ترقی قیمت فروخت و بجایش خانه خرید خمس ندارد ولی اگر خانه نخرید و سرمایه کسبش قرار داد باید خمس بدهد.

0569 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ ارتفاع القیمة (نوار 6 ـ درس 6) ـ شب شنبه 30 جمادی الثانی 1389 ق ـ 1348/6/22 ش

00:15 ـ بحث ما در ارتفاع قیمت است چیزی است که خمس نداشته مانند ارث و صداق یا شیئی است که شخص برای موونه گرفته بوده است که در سنین متأخره ارتفاع قیمت پیدا می کند یا اصل چیزهایی را خریداری کرده که از نمائاتش اکتساب کند که ترقی قیمت پیدا کرده است یا مال التجاره اش ارتفاع پیدا کرده است.

02:00 ـ اگر چیزی را که از ربحش در سال گذشته که جزو موونه بوده است خریده بود و خمس نداشته است ولی امسال می فروشد چون با ازدیاد قیمت فروخته است باید آن چیز را تخمیس کند.

06:25 ـ قاعده اصولی داریم که مثلا اکرم العلماء، علما عمومی دارد چه ایرانی باشد چه عراقی و چه رومی و غیره باشد و کشف می کند که علماء به عمومش دارای این ملاک است و خصوصیاتش دخالتی در ثبوت یا عدم حکم ندارد پس اطلاق همه علما را می گیرد وقتی دلیل منفصل آمد مثلا لاتکرم الرومیین پس عالم رومی را نباید تکریم کرد و وقتی که جهت رومی را از او سلب کنیم اطلاق دوباره او را می گیرد.

10:40 ـ دائما حکمی که بر عام می رود اطلاق می شود به خاص بعد از زائل شدن مانعش.

12:15 ـ اشکالی که می رود اینست که علمای رومی اصلا مقتضی نباشد و نه اینکه مانعیت باشد یا اینکه حیثیت رومیت جنبه مزاحمت به جنبه حدوثش باشد پس مصادیق رومی تلبس به رومیت کافیست برای مانعیت اطلاق عام.

13:20 ـ پاسخ اینست ما در مقام اثبات استکشاف مقتضی را کرده بودیم که این تخصیص است و نه تخصص پس باید در حکم خاص وجود داشته باشد که منحصر است به مانعیت آن.

15:15 ـ اگر شک کردیم که حکم خاص که منافی حکم عام است نسبت به عدم مقتضی باشد یا نسبت به مانعیت باشد و یا اینکه شک کردیم که حدوثا جنبه مانعیت داشته است یا حدوثا و بقائا داشته است پس دوران امر می باشد در مخصص منفصل بین اقل و اکثر لذا قدر متیقن از مخصص را در نظر می گیریم که عنوان ثابت باشد و زائل نشده باشد و باقی باشد.

16:20 ـ در ما نحن فیه عام انما غنمتم و کل فائدة فیها الخمس را داریم که اطلاق همه غنائم به تخمیس دارد چه موونه باشد و چه نباشد یا اینکه یک زمانی موونه بوده است بعدا بواسطه فروشش از موونه خارج شده باشد، از طرفی مخصص منفصل هم داریم که می فرماید الخمس بعد الموونه پس مانعی بنام موونه داریم لذا بمحض از بین رفتن مانعیت که خروج از موونه باشد، خمس واجب می شود.

18:10 ـ بنابراین در سال های جدید با فروش آن چیز باید تخمیس کند بر مازاد نسبت به ارتفاع قیمت بگیرد البته بعد از موونه سال جدیدش اگر مازادی برایش ماند سر سال خمسی اش تخمیس کند.

23:40 ـ گاهی در بدو تشریع حکمی در موضوعی می رود و بعد جمله ای دیگر که می آید سه احتمال بر آن می رود، مثلا: لابویه لکلّ واحد منهما السدس، که ملکیت سدس را مادر دارد ولی آیه ای دیگر می آید: لامه السدس من بعد وصیة، در اینجا قید وصیت آمد در ما نحن فیه حکم تخمیس است و جمله بعدی شرح حکم است که بعد از موونه است لذا ذاتا موونه خمس ندارد نه اینکه اول خمس داشته است و بعد تخصیص خورده باشد.

0570 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ ارتفاع القیمة (نوار 6 ـ درس 7) ـ شب دوشنبه 2 رجب 1389 ق ـ 1348/6/21 ش

00:05 ـ چیزی که در سال گذشته موونه بوده است آن را در سال جدید می فروشد، با ثمنی که می فروشد آیا خمس به همه اش قرار می گیرد یا خیر یا تفصیل قرار بدهیم یه اینکه معادل ثمن قبلی اش خمس ندارد و بر مازادش خمس تعلق بگیرد.

01:10 ـ اگر عنوان الخمس بعد المؤونه را کنایه از تخصیص قرار دهیم که کل الغنیمة فیها الخمس الا المؤونة قرار دهیم خلاف ظاهر می باشد پس لاجرم الخمس بعد الموونه به معنای اینست که موونه خارج می شود و سپس خمس خارج می شود از مال شخص.

02:40 ـ روایت از امام باقر علیه السلام: کتبت الی ابی جعفر علیه السلام الخمس أخرجه قبل المؤونة او بعد المؤونة فکتب علیه السلام: بعد المؤونة.

03:35 ـ لذا به این معنا نیست که موونه تخصیص داده شده باشد بلکه تضییق دایره موضوع است که مطلق غنیمت موضوع خمس نیست بلکه غنیمت پس از صرف موونه می باشد یا اینکه الخمس بعد المؤونة تقیید است.

05:25 ـ ثمنی که از فروش چیزی که پارسال موونه شخص بوده است و فروخت پس خمس ندارد چراکه بدل آن موونه بوده است پاسخ اینست که موونه عنوان موضوعی است پس حکمی که نسبت به موونه گفتیم که خمس نداشته است ولی عنوان تغییر کرده است و خمس به آن تعلق می گیرد.

07:25 ـ برخی می فرمایند که حکم خمس مشابه حکم ارث است که با اینکه الارث بعد الدین می باشد ولی اگر شخصی تبرع کرد و دین میت را پرداخت، ورثه تمام مال میت را به ارث می برند.

09:20 ـ الخمس بعد الموونه یا بعدیت زمانی است که ابتدا موونه خارج می شود و سپس خمس خارج می شود یا بعدیت رتبه است که تقیید می باشد و تخصیصی درکار نیست.

10:30 ـ لذا می توان گفت که موونه عنوان موضوعش است و بمحض خروجش از موونه بودن پس خمس تعلق بگیرد.

10:50 ـ پاسخ اینست که تشبیه خمس به ارث بی ارتباط است چراکه بمحض وفات میت تمام اموال ملک وراث می شود فقط دائنین حق دارند که طلب دیونشان را از ورثه بکنند درصورتی که دایره خمس ماعدی الموونه است و مورد حق نیست که بخواهد ساقط شود یا ثابت شود.

11:40 ـ موونه که خارج از موضوع بود و خمس نداشت که حکم ثبوتی یدور مدار موضوعه، لذا اینجا در موونه خمس نیست چراکه خارج است موضوع است پس عدم الحکم بعدم الموضوع می باشد و نه ثبوت الحکم علی موضوع باشد که یدور مداره قرار گیرد.

13:00 ـ وقتی اساس مخصصیّت موونه صحیح نمی باشد پس معنا ندارد بگوییم موونه مستثنی شده است لذا موونه جزو موضوع نیست.

14:30 ـ بنابراین چیزی که موونه پارسال بوده و با فروشش امسال از موونه خارج شده است آیا این پول غنیمت پارسال است که غلط است پس از غنیمت امسال می باشد در این حالت هم استفاده یعنی تحصیل مال زائد است پس اگر به همان قیمت یا کمتر از ثمن پارسال فروخته بود اصلا خمس ندارد چون مبادله مال به مال شده و مثمنش خمس نداشته است ولی اگر با ارتفاع قیمت فروخت لذا یا از غنیمت پارسال است که حرف نادرستی است پس غنیمت امسالش است که صادق می شود به زیادی مال است.

19:20 ـ چون الاستفادة تحصیل مال زائد، لذا ظاهر اینست که استفاده در مورد این ارتفاع قیمت صدق کند مرحوم آقای میلانی می فرمایند که اگر شخص این مقدار زائد را در موونه امسالش مصرف کرد که هیچ و اگر مصرف نکرد باید خمس این مقدار را بپردازد.

0571 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ ارض الذمی (نوار 6 ـ درس 8) ـ شب چهارشنبه 4 رجب 1389 ق ـ 1348/6/23 ش

00:55 ـ ششمین مورد از وجوب خمس زمینی است که کافر ذمی آن را بخرد.

02:00 ـ آیا شراء ذمی خصوصیت دارد و نیز شاء بنحو استقرار است یا مثلا با صلح یا هبه یا بشرط ضمن العقد تملک کند باز هم خمس دارد که مطلق تملّک باشد که برخی مناط را مالکیت می دانند.

03:25 ـ در مورد اینکه زمینی را که خریده بود و بمقتضای مثلا فسخ زمین از دست ذمی گرفته شد آیا خمس زمین باید داده شود چون حکم وضعی خمس بر زمین قرار گرفته بود.

04:05 ـ و اینکه آیا کافر ذمی مطلق کتابی است یا کسی که به شرائط ذمی عمل می کند.

04:20 ـ اینکه چرا حکم به کافر ذمی اختصاص دارد و در کافر حربی این حکم نیست.

04:45 ـ و نیز در مورد ارض نسبت به هر زمینی است که بسیط زراعی باشد یا دار باشد یا دکان و مغازه بوده است.

06:55 ـ آیا خروج خمس از ملک کافر باید قیمت یک پنجمش را بدهد یا قسمتی از عین زمینش از ملکش خارج می شود و اگر قیمت بدهد آیا خمس قیمت مسمی را بدهد یا قیمت مثل را بدهد.

08:30 ـ آیا ارض مفتوح العنوة که از غنائم بوده است که خمس داشت و اگر کافر ذمی آن را بخرد باز هم خمس دومی بر آن واجب است که درصورتی اراضی مفتوح العنوة را یک مسلمان می تواند بفروشد بشرطی که آثاری در زمین بنا کرده بوده باشد و گرنه فروشش باطل است و یا اینکه والی بمصلحت مسلمین اراضی مفتوح العنوة را قطعه قطعه بفروشد.

13:25 ـ آیا زمینی باشد که از کفار گرفته باشند بدون قهر و زور و آنان مسلمان شده باشند که ملک ایشان می باشد که به ذمی بفروشند.

14:40 ـ برخی اصل خمس بر زمین های خریداری شده توسط کافر ذمی را قبول ندارند که در بعض روایات لیس الخمس الاّ فی الغنائم و در بعض دیگر: الاّ فی خمسة أشیاء.

18:00 ـ این روایت بطور متعدد و از طرق مختلف از اعلی مراتب صحت بیان می شود که از امام باقر علیه السلام: سمعت اباجعفر علیه السلام یقول ایّما ذمیّ اشتری من مسلم ارضا فان علیه الخمس.

19:45 ـ مرسله ای از امام صادق علیه السلام: الذمی اذا اشتری من المسلم الارض فعلیه فیها الخمس.

21:50 ـ نسبت به شراء می بینیم که در روایت خصوصیت شراء را بیان می فرمایند ولی احتمال قوی وجود دارد که به تنقیح مناط باید مطلق ملکیت را در نظر بگیریم که از جنبه سیطریّت مسلمین باعث این گرفتن خمس خواهد بود.

22:55 ـ برخی نیز می فرمایند که اراضی ذمی که عشر را به والی مسلمین می دهند که با خرید ذمی دو برابر می شود و این همان خمس است ولی دلیلی برای این مطلب نداریم.

24:20 ـ اینکه بگوییم این روایت تقیة عن مالک این را فرموده باشند و مجرد مطابقت با عامه، سبب حمل بر تقیه نمی شود مگر اینکه روایتی معارض وجود داشته باشد پس روایت موافق با عامه کنار گذاشته می شود که دراینجا نمی توانیم روایت را حمل بر تقیه نماییم.

26:00 ـ اگر مفهوم حصر می توانست معارضه با این روایت داشته باشد پس می شد گفت که این روایت بمناسبت مطابقتش با مالک مطروح است.

30:15 ـ در مورد شراء مستقر یا منعدم، بمجرد شراء خمس بر آن واجب می شود و در صورت فسخ فقط می تواند چهار پنجم زمینش را پس بگیرد.

32:40 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که منظور مطلق شراء است و هم مستقر و هم منعدم را خمس در بر می گیرد.

0572 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ ارض الذمی (نوار 7 ـ درس 1) ـ شب شنبه 7 رجب 1389 ق ـ 1348/6/28 ش

00:30 ـ برخی که مناقشه در ثبوت خمس بر زمین ذمی می کنند بواسطه اینست که در برخی روایات خمس را به چند چیز نام برده شده منحصر فرموده اند و این دو روایات را ضعیف السند می دانند.

02:00 ـ پاسخ اینست که با وجود منحصر کردن و شمردن موارد خمس وقتی روایت دیگری بیاید بر آن موارد اضافه می شود و در مورد روایت اولا موثق بودن روایت منافی با حجیتش نیست ثانیا به اسناد مختلفی ذکر شده است.

03:35 ـ در اصل و سند روایت نتوان خدشه وارد کرد.

03:50 ـ در شراء حکم اختصاص به شراء دارد یا صلح و ضمن العقد و هبه و غیره را برخی می فرمایند نیز دربر می گیرد.

05:30 ـ دلیل این بزرگان اینست که شراء مثالا در حدیث است و به تنقیح مناط یا مطلق معاوضه و ملکیت است.

06:55 ـ بحث دوم اینکه در اطلاق شراء بصورت استقراری است یا منعدم باشد که بیان شد حتی اگر فی المجلس فسخ شود باید خمس را از آن زمین بگیریم و یا خیار فسخ یا اقاله.

13:20 ـ مبحث سوم: ذمی عبارت است از اینکه بر او واجب است که به شرایط ذمه عمل بکند اعم از آنکه عصیان کند و یا بشرایط ذمه عمل بکند.

14:20 ـ آیا می توان گفت که بطریق اولی حکم خمس بر زمین کافر حربی هم هست یا خیر؟ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که نتوان تنقیح مناط قطعی کنیم.

16:15 ـ مبحث چهارم: عبارت ارض در روایت چه می باشد که برخی می فرمایند که ارض بسیطه و زراعی است و نه بمعنای بستان و دار و دکان و غیره است که دلیلشان تبادر معنا است.

19:30 ـ نتوان متبادر دانست چراکه ظهور دو قسم است که تبادر معنا از ظهور لفظی است و ظهور ترکیبی را نمی توان تبادر معنا نمود مثلا تحرم المرأة من الارض در ارث هر زمینی باشد، یا اینکه ارض مفتوح العنوة که معمور باشد است.

22:25 ـ در عبارت شراء الارض، ارض مقصود بالاصالة است و نه مقصود بالتبع لذا درست است که شراء الارض منظور ارض بسیط است که منظور زمین زراعی است و گرنه اشتراء دار یا بستان یا دکان می فرمودند.

25:25 ـ مبحث پنجم: وجوب خمس در اینجا بظاهر همان خمسی است که بر کنوز و غیره باشد ولی برخی می فرمایند که روایت جنبه تقیه داشته است و منظور همان عشر مضاعف بوده است.

31:10 ـ لذا برخی می فرمایند که مراد از خمس عشر مضاعف باشد که اشکالاتی بیان می شود.

0573 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ ارض الذمی (نوار 7 ـ درس 2) ـ شب یکشنبه 8 رجب 1389 ق ـ 1348/6/29 ش

01:30 ـ دلیل بر اینکه خمس همان عشر مضاعف است اینست که چون روایت در زمان امام باقر علیه السلام بوده است و حضرت تقیه فرموده اند لذا مقصود همان عشر مضاعف است.

03:20 ـ ظهور لفظ یا در معنای انفرادی است یا ترکیبی است که مقصود متکلم را در معنای استعمال لفظ متوجه می شویم که اگر هم شک کردیم با اصالة الحقیقة تمسک می کنیم لذا این ظهور استعمالی است.

06:00 ـ پس از ظهور استعمالی و ظهور اراده جدی زائد بر این دو مرحله جنبه انصراف اطلاقی است که اطلاق اقتضاء می کند انصرافش را به یک نوع خاصی در استعمال لفظ پس خمس به معنای یک پنجم است که احتمال به مضاعف عشر بدهیم و چون قرینه لفظ شراء ذمی امده است پس می توان همان منظور عشر مضاعف را در نظر گرفت.

09:20 ـ دلیل دیگرشان انحصار موارد خمس در روایات است به پنج چیز.

09:45 ـ دلیل دیگرشان انحصار خمس در غنائم است درصورتی که این زمین خریداری شده است.

11:00 ـ پاسخ اینست که مذهب ابوحنیفه در زمان امام باقر علیه السلام مشهور بوده است لذا رای مالک مشهور نبوده است که حضرت بخواهند تقیه فرموده باشند.

13:00 ـ کثرت استعمال خمس به همان یک پنجم است.

14:35 ـ چون لفظ خمس در کثرت استعمالش همان محکوم بحکم خاص است نتوان گفت که معنای دیگری به معنای عشر مضاعف داشته است.

15:55 ـ اگر ذمی این زمین را به مسلمان دیگری فروخت و خمسش را نداد لذا نسبت به یک پنجمش بیع فضولی است و اگر حاکم اجازه داد که تصرف می کند و اگر اجازه نداد حاکم خمس را می گیرد پس نسبت به آن مسلمانی که خریداری کرده است خیار فسخ می آید و با فسخ کردن، ذمی دوباره مالک زمین می شود که اگر شراء را مطلق انتقال بدانیم بواسطه فسخ، ملک جدیدی برای ذمی پیدا می شود پس خمس مجددی نسبت به چهار پنجم را باید بدهد.

18:55 ـ اما اگر گفتیم شراء در مورد ذمی یا بیع و شراء باشد یا معاوضه باشد در اینجا با فسخ کردن نیازی به خمس جدید نیست.

19:20 ـ اگر ذمی زمین خریداری شده اش را خمس نداده بود و به ورثه مسلمان رسید باید خمسش را ورثه بدهند.

20:30 ـ در حالتی که مشتری که اعتقاد داشته که خمس ندارد و زمین ذمی را می خرد در آن حالت برخی می فرمایند که خمس ندارد.

22:10 ـ گاهی ارض ذمی بسیط است پس در خمس به تبدیل قیمت جایز است ولی اگر بستان یا خانه یا زمینی بود که عمارت داشت نمی شود یک پنجمش را جدا کند پس می تواند یک پنجمش را اجاره بدهد و یا اجرت یک پنجم عاید اجاره در اشجار و ثمرات را بپردازد.

26:55 ـ سه قسم زمین است، بسیط که زراعی است و زمینی که قابل سکنی است و زمینی که فعلا قابل اجاره است. پس قیمت های چنین زمین هایی با هم متفاوت است.

0574 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الحلال المختلط بالحرام (نوار 7 ـ درس 3) ـ شب دوشنبه 9 رجب 1389 ق ـ 1348/6/30 ش

00:30 ـ اگر والی مسلمین برای مصالح عامه از اراضی مفتوح عنوه، قطعه ای را بفروشد و اگر آن مشتری به کافر ذمی بفروشد داخل در ما نحن فیه خواهد بود.

01:25 ـ اراضی مفتوح عنوة اگر ملکیت حقیقیه باشد پس اگر کسی زمین و دار و بستان و دکانی را بفروشد وارد ملکیتش می شود ولی اگر مشترک در مسلمین باشد که نتواند بفروشد مگر اینکه مسلمی از حق اختصاص خودش بفروشد وارد ملکیت مشتری نمی شود و از مبحث ما خارج است.

04:15 ـ در مورد عنوان من لا یعتقد الخمس که در روایات به این صراحت نداریم و نسبت به سیره علما در مورد معدن و کنز فی حد نفسشان خمس دارند ولی در اینجا خمسی که بواسطه مباشرت و تصدی کافر ذمی است پس آن ادله را در بر نمی گیرد.

08:15 ـ مورد هفتم از موارد وجوب خمس مال حلالی که با حلام مختلط شده است و قابل تمییز نمی باشد، خمس دارد.

09:15 ـ میزان حلال و حرام چقدر باشد که از روایات از حیث کمیت هیچ میزانی بیان نشده و هر چقدر باشد که روایات مجهول مالک و روایات مختلط حلال بحرام را باید بررسی کنیم که کدام اعم و کدام اخص است.

13:25 ـ و نیز در مواردی که مالک معلوم باشد و میزان اختلاط مشخص نباشد که قدر متیقن باینست که هم از حیث کمیت و هم از حیث نسبت اضافه اش هر چه باشد خمس دارد.

15:30 ـ آیا خمس که به معنای یک پنجم است و باید از باب صدقه داده شود که به بنی هاشم نرسد.

16:00 ـ آیا خمس در اینجا وجوب تکلیفی است و اثرش اباحه تصرف محض در چهار پنجم دیگر می آورد.

17:10 ـ یا بواسطه تخمیس، آن مال حرام که ملک غیر بود از ملک غیر بودن خارج شده است.

19:30 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمة و الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس.

21:55 ـ روایت از امیرالمومنین علیه السلام: انّه اتاه رجل فقال انی کسبت مالا أغمضت فی طلبه حلالا و حراما و قد أردت التوبة و لا أدری الحلال منه و الحرام و قد اختلط علیّ فقال علیه السلام: تصدّق بخمس مالک فانّ الله رضی من الاشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال.

24:55 ـ در این روایت که تصدق بخمس مالک ظهور تصدق را بگیریم و خمس را صدقه بدانیم یا انصراف خمس معهود باشد.

26:10 ـ روایت دیگر از أمیرالمؤمنین علیه السلام: انّ رجلا اتی أمیرالمومنین سلام الله علیه فقال یا امیرالمومنین انّی اصبت مالا لااعرف حلاله من حرامه فقال علیه السلام: اخرج الخمس من ذلک المال فانّ الله تعالی قد رضی من المال بالخمس و اجتنب ما کان صاحبه یعمل.

28:30 ـ روایت دیگر: ...اصبت مالا اغمضت فیه افلی توبة قال علیه السلام: ائتنی بخمسه فاتاه بخمسه فقال علیه السلام: هو لک ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه.

29:30 ـ روایت دیگر از امام صادق علیه السلام: انه سئل عن عمل السلطان یخرج فیه الرجل فقال علیه السلام: لا، الاّ ان لایقدر علی شیئ و لایاکل و لایشرب و لایقدر علی حیلة فان فعل فصار فی یده شیئ فلیبعث بخمسه الی اهل البیت علیهم السلام.

0575 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الحلال المختلط بالحرام (نوار 7 ـ درس 4) ـ شب چهارشنبه 11 رجب 1389 ق ـ 1348/7/1 ش

00:10 ـ بحث در مال حلال مختلط به حرام است که گاهی مقدار حرام معلوم باشد و صاحبش هم معلوم باشد و گاهی نه مقدار حرام معلوم است و نه صاحبش لیکن اجمالا علم به اختلاط حرام به حلال وجود دارد.

02:25 ـ حرمت از حیث ربا یا معامله فاسد باشد و یا خارجا اختلاط با مال غیر باشد.

02:10 ـ سوم اینکه مقدار معلوم است مثلا ربع مال حرام است و صاحبش مشخص نیست.

02:35 ـ چهارم اینکه صاحبش معلوم است ولی مقدارش نامشخص می باشد.

02:50 ـ مشهور وجوب خمس را در مالی که مختلط باشد و میزانش و صاحبش مشخص نباشد.

05:00 ـ برخی از قدما قائل به وجوب خمس بر مال مختلط نبوده اند که اگر قائل بودند ذکر می فرمودند.

06:30 ـ برخی می فرمایند که باید به قواعد رفتار کند که آن مقداری که یقین دارد ملک خودش است بردارد و مقداری که یقین دارد ملک دیگری است به احکام مجهول المالک عمل کند و مقدار مشکوک را که مردد است بین ملک خودش و دیگری است بتواند نصف کند و یا با قرعه تعیین کند.

11:00 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: سمعت اباعبد الله یقول: فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمة و الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس.

12:25 ـ پس اگر امکان دارد با تفحص مالکش پیدا شود شخص باید بگردد.

14:00 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: انّ رجلا أتی أمیرالمؤمنین فقال یا أمیرالمؤمنین انّی أصبت مالا لاأعرف حلاله من حرامه فقال له علیه السلام: أخرج الخمس من ذلک المال فانّ الله عزّ و جلّ قد رضی من المال بالخمس و اجتنب ما کان صاحبه یعلم.

16:55 ـ روایت دیگر از امام صادق علیه السلام: فقال أتی رجل أمیرالمؤمنین انّی کسبت مالا اغمضت فی طلبه (مطالبه) حلالا و حراما و قد اردت التوبة و لاادری الحلال منه و الحرام و قد اختلط علیّ فقال أمیرالمؤمنین علیه السلام: تصدّق بخمس مالک فانّ الله رضی من الاشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال.

19:40 ـ رضایت خداوند در شیئ معهود است پس منظور همین خمس معهود است و تصدق به معنای کلّ معروف که جنبه عبادی دارد صدقه نامیده شده است.

22:00 ـ که در نسخه دیگر این روایت: فقال علیّ علیه السلام: اخرج خمس مالک، ذکر شده است.

22:45 ـ روایت دیگر از امام صادق علیه السلام: عن رجل اکتسب مالا من حلال و حرام ثمّ أراد التوبة من ذلک و لم یتمیّز له الحلال بعینه من الحرام فقال علیه السلام: یخرج منه الخمس و قد طاب انّ الله طهّر الاموال بالخمس.

23:30 ـ صحیحه علی بن مهزیار: ... ومثل مال یوخذ و لایعرف له صاحب... .

25:20 ـ اگر شخص امکان داشته باشد که صاحبش را پیدا کند در عین حال تخمیس کند، اطلاق روایات می گیرد ولی موارد علم اجمالی در اشخاص محصورین متفاوت است.

27:00 ـ در مورد مجهول المالک باید تفحص برای گشتن صاحب مال کند اگر اعم باشد که این اخصّ است نسبت به آن ها.

0576 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الحلال المختلط بالحرام (نوار 7 ـ درس 5) ـ شب شنبه 14 رجب 1389 ق ـ 1348/7/4 ش

00:15 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که جایی که مقدار مال حرام مشخص نباشد و صاحبش هم مشخص نباشد خمس بر مال مختلط واجب است.

02:30 ـ در مورد عبارت أخذ و لایعرف صاحبه که در روایت علی بن مهزیار است شاید از باب اینکه لقطه باشد و تملّک کند پس فائده می شود لذا خمس بر آن واجب می گردد.

04:35 ـ در جایی که شخص بگردد و صاحبش را پیدا کند که باید به صاحبش بدهد ولی در جایی که پیدا نمی کند باید خمس دهد ولی جایی که احتمال می دهد شاید پیدا کند ولی اطلاق روایات به دادن خمسش است.

06:30 ـ علم اجمالی بین اقل و اکثر قدر متیقّن است لذا در مختلط بودن مال حرام در حلال کافی است برای وجوب خمس.

07:30 ـ در مورد قسم دوم اینکه علم تفصیلی به مقدار حرام موجود در مال حلالش دارد یا اجمالا می داند که مقدار حرام بیش یا کمتر از خمس مالش است ولی صاحبش مجهول است سه قول داریم:

اول: آن مقدار را صدقه بدهد.

دوم: در صورتی که زیادتر از خمس مال باشد خمسش را بدهد برای زائدش صدقه بدهد.

سوم: خمس مال را بدهد که روایات تصدق مجهول مالک این مساله را دربرنمی گیرد ولی اطلاق روایات اختلاط حلال بالحرام اینجا را می گیرد.

12:55 ـ روایات مجهول المالک که باید صدقه داده شود در ما نحن فیه را نمی گیرد چراکه نسبت به مالی است که خارجا مجزاست ولی در اینجا اشتراک و اختلاط است و مثلا ربعش را به مال مشترک صدقه داده است و در مال مشترک رضایت طرفین است.

16:40 ـ روایاتی که در صدقه داریم وقتی است که در خارج تعیّن داشته باشد و اشکالی که می فرمایند اینست که ولیّ امر که فرموده اند که صدقه بده اذن داده اند.

17:30 ـ اگر دلیل داشتیم که بر هر مجهول مالکی که مجزا یا مشترک بود می توانستیم آن نتیجه را بگیریم درصورتی که در مورد خمس مال مشترک و مختلط دستور از شارع مقدس داریم.

20:15 ـ چنانچه در روایات تصدّق از مجهول المالک اگر اطلاق نداشته باشیم باید تخمیس شود ولی اگر اطلاق داشته باشیم و مال مختلط را هم دربر بگیرد معارضه پیش می آید پس به چه میزان دلیل صدقه را ترجیح دهیم.

22:10 ـ اگر مال مشخص حرام که در حلال مختلط است کمتر از خمس باشد باید صدقه را بدهد.

0577 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الحلال المختلط بالحرام (نوار 7 ـ درس 6) ـ شب یکشنبه 15 رجب 1389 ق ـ 1348/7/5 ش

00:30 ـ بیان شد که اگر مردد است به میزان مال حرام مختلط به حلال مشهور تخمیس را می فرمایند که مرحوم آقای میلانی نیز وجوب خمس این مال را موجب تطهیرش می دانند.

01:40 ـ برخی نظر دیگر دارند از جمله عدم وجوب خمس و صدقه را می دانند که دلایلشان بیان خواهد شد.

02:20 ـ نوع دیگر اینکه مقدار مال حرام مشخص است ولی صاحبش معلوم نیست در اینجا مشهور می فرمایند که به همان میزان صدقه بدهد چراکه آن مقدار معلوم چه کمتر از خمس چه بیشتر مجهول المالک است ولی برخی خمس را در اینجا واجب می دانند.

04:20 ـ اشکال به مشهور به صدقه اینست که اولا ادله روایات تصدق مجهول المالک به تعیّن خارجی است ولی مال حلالی که مختلط به حرام است دلیلی برای دادن صدقه اش نداریم.

05:05 ـ ثانیا همه مال را که صدقه نمی دهد بلکه آن مقدار حرام را صدقه می دهد و الباقی را به چه میزان تصرف می کند در صورتی که هر مال مشترک در تمامی اجزائش مشترک است و شخص ولایتی برای افراز الباقی را ندارد.

06:55 ـ سومین اشکال اینست که اگر ادله تصدق اعم باشد و این مال مختلط را هم دربر بگیرد و به ادله التزامیه صدقه را اختیار کنیم پس با ادله تخمیس معارض می آید چراکه ادله تخمیس هم اطلاق دارد و آن هم ولیّ امر اذن داده اند پس به چه میزان صدقه را ترجیح بدهیم.

08:20 ـ باید روایات تصدق مجهول المالک را بررسی کنیم که آیا صدقه بر مال مختلط را می رساند یا خیر؟

10:00 ـ روایت از امام رضا علیه السلام: قال سئل أبوالحسن الرضا علیه السلام و أنا حاضر الی أن قال فقال: رفیق کان لنا بمکة فرحل منها الی منزله و رحلنا الی منزلنا فلما ان صرنا فی الطریق أصبنا بعض متاعه معنا فأیّ شیئ نصنع به؟ قال علیه السلام: تحملونه حتی تحملوه الی الکوفة قال: لسنا نعرفه و لانعرف بلده و لانعرف کیف نصنع؟ قال علیه السلام: اذا کان کذا فبعه و تصدّق بثمنه قال له: علی من جعلت فداک؟ قال علیه السلام: علی أهل الولایة.

13:35 ـ روایت دیگر از امام کاظم علیه السلام: کتبت الی عبد صالح علیه السلام لقد وقعت عندی مئتا درهم و أربعة دراهم و أنا صاحب فندق و مات صاحبها و لم أعرف له ورثة فرأیک فی اعلامی حالها و ما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟ فکتب علیه السلام: اعمل فیها و أخرجها صدقة قلیلا قلیلا حتی یخرج.

15:15 ـ روایت دیگر: ان لم تجد له وارثا و عرف الله منک الجهد فتصدّق بها.

16:25 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: عن رجل من المسلمین أودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعا و اللص مسلم هل یردّ علیه؟ فقال علیه السلام: لایرده، فان أمکنه ان یرده علی اصحابه فعل و الاّ کان فی یده بمنزلته اللقطة یصیبها فیعرفها حولا و ان أصاب صاحبها ردها علیه و الا تصدّق بها.

18:45 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: کان لی صدیق من کتّاب بنی امیّة فقال لی استأذن لی عن أبی عبدالله سلام الله علیه فاستأذنت له فأذن فلمّا ان دخل سلّم و جلس ثمّ قال جعلت فداک انّی کنت فی دیوان هولاء القوم فأصبت من دنیاهم مالا کثیرا و أغمضت فی مطالبه فقال أبوعبدالله علیه السلام: لولا أنّ بنی امیّة وجدوا من یکتب لهم و یجبی لهم الفیء و یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلبونا حقّنا ولو ترکهم الناس و ما فی أیدیهم ما وجدوا شیئا الاّ ما وقع فی أیدیهم قال فقال الفتی: جعلت فداک فهل لی مخرج منه؟ قال علیه السلام: ان قلت لک تفعل؟ قال افعل، قال علیه السلام له: فاخرج من جمیع ما اکتسبت فی دیوانهم فمن عرفت منهم رددت علیه ماله و من لم تعرف تصدّقت به، و أنا أضمن لک علی الله عزوجلّ الجنة قال فاطرق الفتی رأسه طویلا ثم قال فقد فعلت جعلت فداک. قال ابن ابی حمزه: فرجع الفتی معنا الی الکوفة فما ترک شیئا علی وجه الارض الا خرج منه حتی ثیابة التی کانت علی بدنه قال فقسمت له قسمة و اشترینا له ثیابا و بعثنا الیه بنفقة قال فما أتی علیه الا اشهر قلائل حتّی مرض فکنّا نعوده، قال فدخلت علیه یوما و هو فی السوق قال ففتح عینیه ثم قال لی: یا علیّ وفی لی والله صاحبک قال ثمّ مات فتولّینا امره فخرجت حتّی دخلت علی أبی عبد الله علیه السلام فلمّا نظر الیّ قال علیه السلام لی: یا علیّ وفینا والله لصاحبک قال فقلت: صدقت جعلت فداک هکذا والله قال لی عند موته.

0578 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الحلال المختلط بالحرام (نوار 7 ـ درس 7) ـ شب سه شنبه 17 رجب 1389 ق ـ 1348/7/7 ش

00:25 ـ در نوع دوم که مقدار حرام مشخص باشد و صاحبانشان نامشخص که مشهور صدقه را حکم می کنند که اشکالاتی بیان کردیم.

03:20 ـ اولین اشکال اینست که با فرض اینکه اخبار تصدق را دربرگیرد اما در اخبار تخمیس را هم دربر می گرفت.

04:30 ـ ثانیا: در مجهول المالک تصدق بر مال معین بوده است ولی در مختلط شراکت دارد و جزء را صدقه می دهیم.

04:45 ـ ثالثا: بر فرض اطلاق اخبار تصدق که بدلایل التزامیه اشتکشاف به اذن ولی امر داده است به تصدق ولی با اخبار تخمیس تعارض پیدا می کند و به چه دلیل تصدّق را ترجیح بدهیم.

06:40 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: عما یکنس من ترابه فأبیعه فما أصنع به قال علیه السلام: تصدّق به فامّا لک و اما لأهله.

07:35 ـ روایت دیگر: سألته عن تراب الصواغین و انّا نبیعه قال علیه السلام: أما تستطیع أن تستحلّه من صاحبه قال قلت: لا اذا اخبرته اتهّمنی قال: بعه قلت بأی شیئ أبیعه قال: بطعام قلت فأی شیئ أصنع به قال: تصدّق به اما لک و اما لأهله قلت ان کان ذا قرابة محتاجا أصله؟ قال علیه السلام: نعم.

09:25 ـ در این روایات از اختلاط حرام به حلال نیست ولی در دو روایت اخیر حلال مختلط به حرام است.

11:15 ـ در این دو روایت هم حضرت دستور به تصدّق به همه مال می دهند.

13:10 ـ بنابراین دلیل و مدرکی برای صدقه دادن مختلط به حرام نداریم.

13:30 ـ اکنون اطلاق روایات تخمیس را بررسی می کنیم.

14:35 ـ گاهی دلیل واحد مراتبی از دلالت را نسبت به بعض افراد نص است و نسبت به بعض افراد اظهر و بعض افراد ظاهر و گاهی خفی الانطباق است مثلا کلّ عام اذا ورد فی مورد نسبت به آن مورد نص است و ممکن است نسبت به بعض افراد اظهر باشد و نسبت به بعض دیگر ظاهر باشد از حیث واجدیتش و نسبت به برخی موارد خفاء الصدق داشته باشد.

16:45 ـ مثلا عالم صدقش به کسی که الفباء بلد باشد خفی است.

18:00 ـ اختلاط حرام به حلال بقول مطلق است و ظهورش به اینست که جنبه امتیازی ندارد .

18:50 ـ در اصول بیان شد که اگر دلیل مطلق رسید و بعد دلیل خاص رسید و متوافق در حکم بودند حق نداریم مطلق را بر مقیّد حمل کنیم الا این که برگشتش به سالبه باشد.

19:30 ـ دائما اگر حکم به موضوعی رفت و یکی از دلیلین معلّل به علتی نبود و دیگری معلل به علتی بود که دایره موضوع را تضییق کند لذا دلیل آخری که دارای این علت نیست دیگر اطلاق نداشته باشد.

20:10 ـ مثلا اکرم العالم را داریم و اکرم العالم الذی یهدیک الی الحق پس دیگر عالم هندسه را نمی گیرد.

21:10 ـ در روایات تخمیس گاهی مقدار معین حرام اقل از خمس است که در بعضی روایات تخمیس این عبارت بود که ان الله رضی من الاشیاء بالخمس پس بمنظور تیسیر امر بوده است پس مقداری که اقل باشد را نمی گیرد.

23:00 ـ اگر مقدار حرام بیشتر از خمس مال باشد چون مخصص لبنی داریم که نمی شود شارع مقدّس مال دیگری را برای شخص حلال کند پس مقدار زیادی آن را بدون عوض حلال شود حکم ظلمی و عدوانی است لذا مخصص لبی اخبار خمس را تخصیص می دهد و تخمیس را جایی می گیرد که مقدار حرام معین در مال مختلط را نمی گیرد.

27:00 ـ در ما نحن فیه تنقیح مناط قطعی داریم که باید مال غیر که در یدش است باید به صاحبش برساند پس باید بدلش را صدقه از طرف مالکین بدهد لذا باید از حاکم شرع اجازه بگیرد.

29:00 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که مال حلال مختلط به حرام را اگر مقدارش معین باشد باید فحص کند پس اگر صاحبش را نیافت از حاکم شرع اجازه بگیرد و تمام آن مقدار را صدقه بدهد.

32:15 ـ در موردی که صاحب معلوم است و مقدار حرام مجهول باشد اگر حاضر شوند و تصالح کردند که حل می شود.

32:10 ـ اگر مصالحه نشد مقدار یقینی حلال و حرام را جدا می کنند بشرطی که هر دو شخص و مالک راضی و ناظر باشند و مقداری که مردد است را جدا می کنند و باز تصالح می کنند و اگر مصالحه نشد صدقه می دهند.

34:40 ـ برخی می فرمایند که اطلاق ادله تخمیس در اینجا را دربر می گیرد که در روایت عبارت: الحلال مختلط بالحرام یخمّس.

0579 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الحلال المختلط بالحرام (نوار 7 ـ درس 8) ـ شب چهارشنبه 18 رجب 1389 ق ـ 1348/7/8 ش

00:10 ـ برخی معتقدند که در مورد مالی که مالک معلوم است و میزان حرامش مشخص نیست خمس مال را بدهد چون مالی است که حلالش از حرامش مشخص نیست.

02:45 ـ دلیل این بزرگواران عبارات در روایات لایعرف حلاله من حرامه، و انّ الله رضی من الأشیاء بالخمس یا طهّر المال بالخمس یا رضی من المال بالخمس می دانند وگرنه در صحیحه عمار بن مروان بود که و الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه بود که مفهوم لم یعرف صاحبه موجب تقیید جمیع روایات می شود.

04:30 ـ برخی می فرمایند که شخص باید مصالحه با مالک کند تا جایی که رضایت او را جلب کند مگر اینکه یقین کند بیشتر از مقدارش را دارد طلب می کند.

07:00 ـ اما وقتی که تعارض در عدم رضایت و یقین بیش از اندازه پیش می آید باید حاکم اجبار به تراضی هر دو شخص کند.

09:30 ـ برخی دیگر می فرمایند که مقدار اقل که متیقن حرام به صاحبش داده شود و اقل متیقن حلال به خودش را بر دارد و پس نسبت به مقدار وسط که مشکوک است یا قرعه می کشند یا اجبار حاکم شرع می آید.

11:00 ـ جایی که میزان حرام معلوم نیست ولی صاحبش مشخص است، سه صورت داریم، اول: همه مال مختلط در ید مکلف موجود است . دوم: مکلف همه مال را اتلاف کرده است. سوم: مال موجود است ولی در ید مکلف نیست.

12:00 ـ در مورد دوم که همه مال اتلاف شده است وقتی صاحبش مشخص است و تلف می کند بلا اشکال مقدار متیقن است که ملک صاحب است را ضامن است و پس می دهد.

12:50 ـ در مورد سوم که در ید هیچ کدامیک نیست نسبت به هر طرف قدر متیقن محفوظ است پس نسبت به مال مشکوک یا باید نصف نصف تقسیم کنند یا قرعه بکشند.

16:10 ـ حدود شصت روایت در مورد قرعه وجود دارد.

17:00 ـ روایت سکونی که شخصی دو دینار گذاشت و دیگری یک دینار که حضرت می فرمایند که دینار مردد را نصف نصف می کنند.

18:10 ـ روایت دیگر: رجل اشتری ثوبا بعشرین و الاخرثوبا بثلاثین فاشتبها قال علیه السلام: یباع الثوبان و یعطی صاحب الثلاثین، ثلاثة اخماس الثمن و صاحب العشرین خمسی الثمن.

22:15 ـ روایت دیگر: فی رجلین کان معهما درهمان فقال احدهما الدرهمان لی و قال الاخر بینی و بینک قال علیه السلام: ان احد الدرهمین للاول و الاخر بینه و بین صاحبه.

24:15 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که در ما نحن فیه ادله قرعه را می گیرد و در مقدار وسط که مشکوک است اگر باهم تراضی نکردند حاکم اجبار به تصالح یا تنصیف می کند یا قرعه می کند که به میزان ادعای هر یک از سهم میزان مردد قرعه انجام می دهد.

0580 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الحلال المختلط بالحرام (نوار 8 ـ درس 1) ـ شب شنبه 21 رجب 1389 ق ـ 1348/7/11 ش

00:05 ـ بحث در حرام مختلط در حلال است که مقدار مال حرام مشخص نیست ولی صاحب آن معلوم می شود.

00:30 ـ برخی می فرمایند که اطلاق ادله خمس و تخمیس این مال آن را پاک می کند.

02:00 ـ اشکال اینست که جمیع اخبار خمس و مجهول المالک بر مالی است که لم یعرف صاحبه باشد درصورتی که در اینجا یعرف صاحبه است.

02:35 ـ سه صورت را در این حالت بیان کردیم: اول: جمیع مال اتلاف شده باشد، که قدر متیقن از حرام را ضامن است و زائد بر آن اصل عدم جاری خواهد بود.

03:35 ـ صورت دوم: مال مختلط از حرام در ید هیچکدام یا در ید هر دو باشد، بیان شد که دو جهت بحث داریم اولا: از حیثیت ملکیت و مقدار متیقین هر یک چقدر است و ثانیا: چگونه باید این مشاع را تقسیم کرد. البته بحث درصورتی است که بینشان تصالح نشده باشد.

05:15 ـ در مورد اولا: قدر متیقن از هر کدام جدا می شود و مقدار مردد بینشان را یا باید تنصیف کرد یا قرعه کشید.

06:50 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: فی رجلین کان معما درهمان و قال احدهما الدرهمان لی و قال الاخر هما بینی و بینک

و بینک فقد اقرّ بانّ احد الدرهمین لیس له و انّه لصاحبه و یقسّم الاخر بینهما.

08:10 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: فی رجل استودع رجلا دینارین فاستودعه اخر دینارا فضاع دینار منها قال علیه السلام: یعطی صاحب الدینارین دینارا و یقسّم الاخر بینهما نصفین.

09:10 ـ روایت دیگر از امیر المومنین علیه السلام: فیما اختصم الیه رجلان فی دابّة انّه قال علیه السلام: لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین.

10:00 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: فی الرجل یبضعه الرجل ثلاثین درهما لثوبه و اخر عشرین درهما فی ثوب فبعث الثوبان الی صاحبهما و لم یعرف هذا ثوبه و لا هذا ثوبه قال علیه السلام: یباع الثوبان فیعطی صاحب الثلاثین ثلاثة اخماس الثمن و صاحب العشرین خمسی الثمن، قلت فانّ صاحب العشرین قال لصاحب الثلاثین اختر ایهما شئت قال علیه السلام: قد انصفه.

11:20 ـ روایات قرعه بیش از شصت روایت صحیح دارد به شرطی که از خداوند خالصا متوجه به خداوند باشند.

13:30 ـ اولا در مورد اینکه در مورد باقی مال مختلط مردد بین هر دو نفر به چه میزان قرعه بزنیم آیا همه اش یا قسمتی است و اسهامی باشد که از موضوع روایات خارج است ثانیا اطلاق به ترافع باشد یا نباشد ثالثا روایت دابه که امیرالمومنین می فرمایند که تنصیف شود تعارض دارد با دیگر روایات قرعه بکشند لذا از حیثیت ملکیت که بحث ماست مقدار مردد قرعه می شود.

16:15 ـ و اینکه بعد از قرعه یکی مطالبه تقسیم و دیگری قرعه را قبول کرد باید حاکم شرع اجبار کند به تصالح بین آن دو.

16:50 ـ سوم: درمورد صورتی که مال مختلط به حرام در ید یکی از دو شخص باشد و مقدار حرام مجهول است و صاحبش مشخص است و تصالح و تراضی هم بینشان نشده است.

17:45 ـ برخی می فرمایند که چون ید اماره ملکیت است پس فقط بمقدار قدرمتیقّن که علم دارد مال غیر است رفع ید می کنیم پس سهمش را می دهند.

20:40 ـ اشکال اینست که چون دو ید است پس در هر جزء دو ید، هم ید مالکیه هم ید عادیه بر مال است پس چگونه بیاییم قدر متیقّن را جدا کنیم و ما بقی را اماریّت بدهیم.

23:00 ـ امر بسیط تجزیه پذیر نمی باشد.

0581 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الحلال المختلط بالحرام (نوار 8 ـ درس 2) ـ شب یکشنبه 22 رجب 1389 ق ـ 1348/7/12 ش

00:15 ـ اگر مقدار حرام مجهول باشد و صاحب مال غیر معلوم باشد که صوری را بیان کردیم.

01:00 ـ بیان شد که برخی فرموده اند مقدار متیقن به غیر داده می شود و الباقی ملک شخص است چون ید دارد، البته در صورتیکه به تصالح راضی نشوند.

02:15 ـ در ید بودن چند نحو است: گاهی شخص معاملات مختلفی داشته است که نمی داند مقدار حرامش چقدر است و ید بر کل مال دارد.

03:30 ـ صورت دیگر اینکه اجناسی و اموالی از اشخاصی را گرفته است که علم اجمالی دارد که یکی از این اموال مال حرام است پس علم به قدرمتیقن دارد ولی چون ید غیر را بر یکی از این اموال می داند پس بر همه اموال مشکوک می شود لذا یدش را به کلی اسقاط می کند.

05:30 ـ صورت سوم: مالی که از فروش عدوانی مال غیر که بخشی از آن را مشاعا به دیگری فروخته است و به او پرداخت نکرده است و مقداری که قدر متیقن غیر است ملک غیر می داند و نسبت به باقی ثمن استصحاب ملکیت بایع از برای الباقی جاری می شود و می تواند تصرف کند.

06:35 ـ چهارم: اما اگر بداند بایعی که ملک را فروخته است جزئی را خریده است ولی تصرف در کل کرده است در اینجا مقدار قدر متیقن در ملکیت بایع است و مقدار باقی استصحاب عدم ملکیت بایع می باشد.

07:20 ـ لذا اولا در این صور مختلفه نتوان گفت بر یک نسق واحد بشود حکم داد.

07:30 ـ ثانیا در مشاع نسبت به هر جرئی ید هم ید عادی است و هم ید عدوانی است لذا دلیلی بر حجیت و اماریت این ید را نداریم لذا ید ها بر تک تک اجزاء مال مشترک است لذا اگر جایی استصحاب ملکیت جاری نشد یا باید احتیاط کند و با غیر، تصالح کند و اگر راضی نشد حاکم شرح اجبار به تصالح می کند.

10:45 ـ اگر صغیری مال مختلط بحرامی را ارث ببرد که قیّم و ولیّش در صور مفروضه خمس یا صدقه را می دهد ولی در جایی که تصالح باید با غیر باشد مشکل ایجاد می شود.

13:00 ـ صورت چهارمی نیز وجود خواهد داشت که در مورد مال مختلط مقدار حرام و صاحبش معلوم باشد ولی صاحبش به علم اجمالی معلوم است مثلا بین چندین نفر می دانیم که یکی از اینها صاحب مال است.

15:45 ـ چندین احتمال وجود دارد، اول: چند نفر همگی اظهار جهل می کنند دوم: همگی ادعا می کنند.

16:45 ـ گاهی مال بتواند توزیع بین تک تک افراد بشود که البته با این کار یک سهم اصابت به واقع شده است و الباقی در ضمان یدش باقی خواهد ماند و گاهی بتوان گفت مال را تخمیس کند که لایعرف صاحبه که چون علم تفصیلی به صاحبش ندارد البته دلیلی نداریم چون ظاهر لایعرف صاحبه اطلاق به تفصیلی و اجمالی دارد.

19:40 ـ شاید بتوان گفت که به هر یک از افراد یک سهم از مقداری که علم به حرامش دارد از مال خودش پرداخت کند تا یقین کند چیزی به ذمه اش نمانده باشد، و نیز می توان گفت به حاکم شرع بدهد که حاکم همه افراد را حاضر کند و مقدار متیقن از حرام را درمیان بگذارد و آن ها بین خود تقسیم کنند و احتمال آخر اینکه قرعه صورت پذیرد.

23:00 ـ برخی می فرمایند که قاعده لاضرر بر شخص وارد نیست بواسطه تقصیرش پس با مصالحه به پرداخت مکرر مقدار متیقّن به تک تک افراد بدهد تا ذمه اش ساقط گردد با اینکه شخص ضرر کند چون ورود ضرر به دیگران که به حقشان نرسند مقدّم به ضرر بر خودش است.

26:30 ـ برخی می فرمایند که عسر و حرج، وجوب احتیاط را از بین نمی برد چون احتیاط عقلی است ولی مرحوم آقای میلانی می فرمایند که وقتی وجوب شرعی از بین رود، وجوب احتیاط ساقط است.

0582 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الحلال المختلط بالحرام (نوار 8 ـ درس 3) ـ شب دوشنبه 23 رجب 1389 ق ـ 1348/7/13 ش

00:10 ـ بحث در مال مختلط است که مقدار مال حرام مشخص است ولی علم اجمالی نسبت به صاحب مال غیر داریم بین چند نفر باشد که باید مال متیقن حرام را جدا کند و حالاتی محتمل است.

01:10 ـ در مورد تخمیس نتوان شمول این مورد را بیان کرد چون در مورد عبارت لا یعرف صاحبه تطبیقی نیست.

02:15 ـ نظر دوم اینکه صدقه بدهد چون باید ایصال صدقه بنیت از صاحبش چون معرفت تفصیلی ندارد لذا ممکن نیست.

04:00 ـ احتمال سوم: به حاکم شرع بدهد که او موارد مصرف این چنین مال ها را می داند ولی اشکال اینست که مال غایب باید به حاکم داد ولی اینجا مال غایب نیست و نیز نتوان از امور حسبیه هم قرار دهد.

06:30 ـ احتمال چهارم: به یکی از این افراد بدهد از باب اینکه موافقت قطعیه که برایش ممکن نیست، موافقت احتمالیه را انجام دهد چراکه تقسیم بین همه کند مخالفت قطعیه حاصل شده است اما در ما نحن فیه داستان فرار از مخالفت قطعیه در تکالیف است و نه در امور وضعیه و در اشتغال ذمه نیست.

08:40 ـ احتمال پنجم: توزیع بین همه این افراد بشود که روایتی هم داشتیم که دینار باقی تنصیف بین دو نفر شده بود در اینجا تفاوت با آن روایت داریم که شرکت در کار نیست بلکه شخص مال غیر را عامدا بحرام در ید ضمانش دارد و با تقسیم کردن از ید ضمان خارج نمی شود.

11:15 ـ احتمال ششم: با قرعه بین همه افراد نماییم و اشکال اینست که موضوع مجهول باشد باید قرعه کشید ولی اینجا دلیلی نداریم.

12:40 ـ احتمال هفتم: تمام این مال متیقن مشکوک به حرام را به تک تک آن افراد جداگانه بدهیم تا یقین کند اشتغال ذمه ای بگردنش نیست، در اینجا بحث لاضرر نیز معارضه نمی کند اشکال اینست که باید چندین برابر آن مقدار را از مالش بدهد.

18:30 ـ احتمال هشتم: همه مالش را در نزد همه افراد بگذارد تا از ید ضمانش خارج شود گویا که اقباض می کنند و بگوید مقدار معین این مال مختلط ملک یکی از شماست پس در اینجا صوری بیان می شود، اول: یکی از افراد مقدار را بردارد و بقیه قبول کنند، که الباقی مالش حلال می شود و صحیح است.

18:45 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: قلت عشرة کانوا جلوسا و وسطهم کیس فیه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا ألکم هذا الکیس فقالوا کلّهم لا، فقال واحد منهم هو لی، فلمن هو؟ قال علیه السلام: للذی ادّعاه.

21:10 ـ صورت دوم: همه بگویند ملک من است صورت سوم: بعضی ادعی می کنند و بقیه می گویند نمی دانیم. صورت چهارم: همه بگویند ما نمی دانیم. صورت پنجم: بعض بگویند می دانیم و برخی بگویند نمی دانیم.

21:45 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که در ما نحن فیه تمام مال را باید بین ید تمام این افراد قرار دهد.

23:05 ـ در مورد صورت دوم در اینجا ترافع پیش می آید پس حاکم شرع باید وارد عمل شود که با قسم دادن مالک مال مشخص می شود که اگر همه قسم خوردند آن مقدار مال حرام معیّن بین همه توزیع می شود و اگر بعضی قسم خوردند بین آنها توزیع می شود.

0583 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الحلال المختلط بالحرام (نوار 8 ـ درس 4) ـ شب سه شنبه 24 رجب 1389 ق ـ 1348/7/14 ش

00:10 ـ بحث در مورد مال مختلط بحرام است که مقدار مال حرام مشخص است و صاحب آن به علم اجمالی معلوم است احتمالات مختلف را بیان کردیم و احتمال هشتم را بررسی می کنیم.

01:10 ـ همه مال را که در ید شخص است در نزد همه افراد محتمل می گذارد و می گوید این مقدار معلوم ملک هر یک از شماست و مقدار معلوم از مال را از این مال بردارید از نظر شخص با این عمل، تکلیف ساقط می شود.

02:30 ـ اول: یکی مدعی می شود و بر می دارد و بقیه قبول می کنند و الباقی مال حلال شخص می شود.

دوم: همه افراد مدعی می شوند که در اینجا ترافع است به نزد حاکم رفته و قسم می خورند و آن مقدار مال معلوم حرام بین قسم خوردگان تقسیم می شود.

سوم: همه منکر می شوند یا همه اظهار بی اطلاعی می کنند که آیا ملک خودشان است یا خیر.

03:15 ـ چهارم: برخی از آن ها مدعی می شوند که ملک خودشان است و ملک دیگران نیست که دو حالت دارد یا قبول می کنند یا نفی علم می کنند.

04:20 ـ در جایی که همه مدعی شوند باید بینه اقامه کنند یا قسم بخورند که موازین قضایی با آن ها رفتار

رفتار می شود در جایی که همه انکار کنند لامحال ارجاع امر به حاکم است و اگر همه نفی علم کنند یا باید تصالح کنند و اگر تصالح نکردند هیچیک نمی توانند تصرف در مال کنند.

09:30 ـ دعوای بلامعارض که ید داشته باشد دلیل داریم ولی در موردی که مدعی بلا معارض ید نداشته باشد دلیلی نداریم.

10:40 ـ در ما نحن فیه اگر دعوا بلامعارض شد و قبل از گذاشتن مال در نزدشان ادعا کنند چون ید نداشته است نتوان به او مال را بدهند ولی وقتی در نزدشان گذاشت در ید آن هاست.

12:20 ـ اگر مال مختلط بالحرام در ذمه شخص بود گاهی مال مختلط به حرام خارجی که مکلف بخمس بوده است و آن را اتلاف می کند که خمس مال را می پردازد ولی گاهی اختلاط در ذمه پیدا شد و نه در خارج در اینجا جای تخمیس نمی باشد بنابراین وجوهی بیان می شود.

14:15 ـ اگر مقدار حرام مشخص نبود و صاحبش معلوم باشد و می داند آن مال که در ذمه اش است همه اش قیمی یا همه اش مثلی بوده است باید مقدار متیقن را جدا می کند که اشتغال بذمه دارد و نسبت به باقی اصل عدم است و گاهی مقداری قیمی و مقداری مثلی باشد نتوان قدر متیقن بگیرد پس مشکل ایجاد می شود.

16:30 ـ در این حالت اگر مالک مشخص نباشد از طرفش صدقه می دهد و اگر مالک مشخص باشد به او می پردازد و اگر علم اجمالی نسبت به صاحبانش دارد بسیار مشکل است.

17:00 ـ درمورد مشخص بودن مال غیر یا معلوم بودن قدرمتیقن ولی صاحبش مجهول است باید تفحص کند اگر نا امید شد باید از طرف صاحبینش دهد که آیا با اذن حاکم شرع جهت تعیین ما فی الذمه اش صدقه بدهد یا خیر.

19:30 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: سئل اباعبدالله علیه السلام عن رجل کان له علی رجل حقّ ففقد و لا یدری أ حی هو ام میّت و لایعرف له وارث و لا نسب و لا بلد قال علیه السلام: اطلبه. قال انّ ذلک قد طال فاصّدّق به؟ قال علیه السلام: اطلبه.

21:40 ـ در روایت دیگر: .. ان لم تجد له وارثا و عرف الله عزّوجلّ منک الجهد فتصدّق بها.

21:55 ـ اگر صاحب مال غیر شبهه غیر محصوره باشد ظاهرا می تواند از طرفش صدقه بدهد فقط آیا باید با اذن حاکم شرع باشد یا خودش می تواند صدقه بدهد.

23:35 ـ در مورد اینکه مقدار اشتغال به ذمه اش مشخص است و بین افراد مختلف علم اجمالی دارد کار سخت می شود چون در موارد قبلی مال وجود داشت و می توانست در نزد ایشان بگذارد ولی در اینجا در ذمه اوست که گاهی همه افراد مدعی می شوند گاهی برخی مدعی می شوند که یا بقیه نفی مالکیت می کنند یا سکوت می کنند که اگر دعوا بلامعارض را علی اطلاقه قبول نداشته باشیم در مورد انکار دیگران یا سکوتشان مشکل پیش می آید که لاجرم باید نسبت به ادعا بینه بیاید وگرنه نسبت به نفی از دیگری باید حلف کنند.

25:50 ـ در مساله قبلی که چاره داشت که مال را در نزد آن افراد بگذارد در ما نحن فیه چیزی وجود خارجی ندارد که در نزدشان بگذارد چون در ما فی الذمه اوست بنابراین باید به حاکم رجوع کنند و حالات مختلفه دوباره پیش می آید که گاهی مجبور به پرداخت چند نوبت مال به غیر است تا رفع اشتغال ذمه اش شود.

27:45 ـ در مورد نفی علم همه افراد مجمل، نیاز به قرعه شود ولی بنا بر احتیاط چون علم اجمالی نسبت به صاحب مال حرام در این اشخاص دارد باید به تک تک هر یک مقدار معیّن را بدهد تا اشتغال ذمه اش ساقط گردد حتی اگر چند برابر آنچه در ذمه اش بوده باشد مجبور به پرداخت شود.

30:30 ـ در مال مختلط به حرام اگر شخص تخمیس کرد و بعدا صاحبش پیدا شد بیان می شود.

0584 - مبحث الخمس ـ مما یجب فیه الخمس ـ الحلال المختلط بالحرام (نوار 8 ـ درس 5) ـ شب شنبه 10 شوال 1389 ق ـ 1348/9/29 ش

00:40 ـ نوعا حکم وضعی یا بحمل شایع صناعی است مثلا هذا ملک لزید و گاهی بمفاد فی می آید مثلا فی هذا حق لزید و گاهی به لام می باشد مثلا له هذا له الدار اما استعمال علی در احکام وضعیه بسیار کم است ولی در مورد علی که علیه الخمس در روایات می فرمایند که گاهی معنای اشتغال ذمه ای دارد که یعنی یجب علیه الخمس و یا بر معدن است و چون حکم تکلیفی به فعل مکلف بر می گردد و حکم وضعی بر موجود خارجی است پس جایی که علی استعمال می شود باید کنایه از تکلیف بگیریم که مثلا تخمیس واجب است یا اینکه کنایه از حکم وضعی بگیریم که خمس بر کنز ثابت است بنابراین روایات را بررسی می کنیم که در مورد ایه شرفه انما غنمتم می شیئ فن لله الخمس که با حکم وضعی بسیار خوب می خواند ولی در روایاتی هم وضع وو هم تکلیف استفاده می شود.

04:15 ـ برخی می فرمایند که خمس اختصاص به مکلف دارد لذا عدم وجوب خمس را بر مال یتیم بطور مطلق می دانند.

07:50 ـ روایت از امام باقر و امام صادق علیهما السلام: لیس علی مال الیتیم فی العین و المال الصامت شیئ.

08:30 ـ نقل دیگر اینست که: لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال الصامت شیئ.

09:20 ـ اطلاق شیئ هم خمس و هم زکات را دربر می گیرد.

09:40 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: لیس فی مال المملوک شیئ و لو کان له ألف ألف.

10:10 ـ تمسک باطلاق دائما منوط به اینست که در کلام شیئی نباشد که جلوی ظهور اطلاقی را بگیرد.

10:55 ـ در روایت اولی که ادامه اش: ...فأمّا الغلاّت فأمّا الصدقة واجبة، لذا به این روایت تمسک کرد و نفی خمس به مال صغیر کرد و در روایت دوم: ...و لو احتاج من الزکاة شیئا، که در این روایت هم مربوط به خمس نمی شود چون قرینیت به زکات دارد با مانع از این است که اطلاق منعقد شود.

12:55 ـ اگر مفاد روایات خمس تکلیفی محض باشد نسبت به جنبه وضعی شک می کنیم و تکلیف هم منوط به شرط عام که بلوغ است می باشد بنابراین اختصاص به مکلفین دارد و نه صغیر، ولی اگر مفاد روایات خمس، حکم وضعی باشد، اطلاق حکم وضعی همه را می گیرد حتی صغیر و هم مملوک را، اگر هم مردد بین وضعی و تکلیفی باشیم بیان خواهد شد.

0585 - مبحث الخمس ـ الخمس حکم تکلیفی أم حکم وضعی (نوار 8 ـ درس 6) ـ شب یکشنبه 11 شوال 1389 ق ـ 1348/9/30 ش

00:30 ـ در زکات بلوغ و حریت شرطیت دارد که بر مال صغیر و عبد زکات تعلق نمی گیرد آیا در خمس هم چنین است.

01:00 ـ برخی می فرمایند که در خمس حریّت و بلوغ شرطیّت ندارد.

02:00 ـ در مورد کنز و معدن و غوص اجماع فقهاء بر وجوب خمس است.

03:00 ـ برخی دیگر در ما عدای فاضل مؤونه بر مال صغیر خمس تعلق می گیرد ولی بر فاضل بر موونه ارباح اینست که بعد از بلوغ خود صغیر خمس را بپردازد.

05:00 ـ روایت از امام باقر علیه السلام: لیس علی مال الیتیم فی الدین (فی العین در برخی اخبار) و المال الصامت شیئ.

05:50 ـ روایت دیگر: لیس فی مال المملوک شیئ.

07:20 ـ نمی توانیم به اطلاق تمسک کنیم چراکه ما یصدق للقرینیة یا موجب ظهور ثانوی در مقیّد است یا مانع از انعقاد ظهور است.

08:00 ـ بنابراین نتوان از این دو روایت نفی خمس را بر مال صغیر استکشاف کنیم.

08:15 ـ اما در مورد اینکه خمس، عوض زکات است و زکات اختصاص به بالغ و حر دارد، دلیلی نداریم و استصحاب عدم خمس در مال صغیر و عبد اگر دلیلی بر خلاف نباشد و اطلاق هم وجود نداشت ممکن بود ولی باید روایات را بررسی کنیم.

09:30 ـ مطلب اول اینکه حکم تکلیفی به فعل اختیاری شخص است و باید امکان تحقق داشته باشد تا اراده معنا پیدا کند پس باید عاقل و بالغ باشد تا بتواند اراده کند تا حکم تکلیفی بر آن برود.

11:25 ـ اما حکم وضعی اعتبار بر شیئ است و متعلقش امور خارجیه است و نه فعل شخص.

14:20 ـ مطلب دوم اینست که حکم تکلیفی گاهی به صیغه افعل است و گاهی با ادات علی بصورت کنایی است.

16:00 ـ اما حکم وضعی گاهی از مشتقی که از این حکم وضعی انتزاعی می شود حمل می شود مانند زید زوج و گاهی با ادات لام افاده می شود مانند له الدار و گاهی با ادات فی است مانند فی هذا کذا می باشد و گاهی هم مردد است که این امر وضعی با ادات علی می باشد آیا بیان ثبوت حکم وضعی است یا اینکه واجب تکلیفی است مثلا علی عشرین دینارا زکاة که آیا بیان ثبوت حکم وضعی است یا همان عنوان کنایه وجوب اعطاء زکات بر مکلف است.

18:25 ـ مطلب سوم: بمجرد تکلیف هر چه را متعلق شد مثلا در اموال که وجوب اعطاء مال است مستلزم این نیست که آن مال در خارج یک جنبه وضعی داشته باشد مانند کفاره روزه که واجب است آیا فقراء وضعا حق در مال شخص دارند یا خیر یا اینکه نذری می کند گوسفندی بدهد آیا بطور وضعی از ملکش خارج شده است یا خیر در اینجا باید بررسی روایات را بنماییم.

22:00 ـ اگر صرف وجوب خمس مختص به مکلفین باشد پس صغار را دربر نمی گیرد اما عبد را دربر می گیرد و نتوان خمس را مختص حرّ دون العبد بدانیم هیچ وجهی ندارد مگر قیاس با زکات کنیم ولی اختصاص به مکلفین داشتن خمس تابع اینست که در روایات اصناف به چه تعبیر شده اند که آیا حکم وضعی است یا حکم تکلیفی باشد.

24:00 ـ در ملاحظه روایات و در تفسیر آیه: اعلموا انّما غنمتم فانّ لله خمسه، هم کنز و غوص و معدن و فاضل موونه در ربح اکتسابی را می گیرد ولی مال حلال مختلط بحرام را نمی گیرد و ارض خریداری شده توسط ذمی را نمی گیرد لیکن تفسیر به آیه، مطلق استفاده را می گیرید.

25:35 ـ روایت از امام باقر علیه السلام: ...لایحلّ لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتّی یصل الینا حقّنا. که در اینجا هم حکم وضعی است.

26:10 ـ روایت از امام کاظم علیه السلام: ...و الله لقد یسّر الله علی المؤمنین ارزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربّهم واحدا و اکلوا اربعة احلاء که حلیت و حرمت در مال حکم وضعی است.

26:55 ـ اگر خمس، حکم وضعی باشد که مقیّد و مخصصی هم را نمی گیرد پس وجوب خمس هم بالغ را و هم صغیر را دربر می گیرد.

27:40 ـ روایت از امام باقر علیه السلام: سألته عن المعادن ما فیها فقال علیه السلام: کلّ ما کان رکازا ففیه الخمس.

28:45 ـ روایت دیگر: سألت أبا عبدالله علیه السلام... و عن المعادن کم فیها قال علیه السلام: الخمس. و همچنین در مورد ملاحة که روایات متعدده عبارت فیه الخمس و فقط در دو روایت از ادات "علی" بکار رفته است که مفاد علی طوری نیست که معارضه کند با تمامی روایاتی که ادات "فی" بکار رفته است لذا خمس در معدن که مستخرجش اگر صغیر باشد خمس واجب خواهد بود.

0586 - مبحث الخمس ـ الخمس حکم وضعی (نوار 8 ـ درس 7) ـ شب دوشنبه 12 شوال 1389 ق ـ 1348/10/1 ش

00:10 ـ بحث در اینست که آیا خمس مانند زکات است و اختصاص به مکلفین و احرار است یا خیر در مال صغیر و عبد هم خمس واجب است.

02:15 ـ گاهی مدلول مطابقی حکم، اعتبار وضعی عمل فعل بر ذمه مکلف است که حکم تکلیف می شود اما متعلق حکم وضعی امور خا رجی است که شارع اعتبارات وضعیه می نماید، که ثبوت یا عدم این مفاهیم را باید در خارج دنبال کرد که این امور وضعی بر حمل شایع است که مشتق از این عنوان را حمل می کند مانند هذا ملک یا زید مالک یا زید زوج و گاهی است به مفاد حرف لام مانند له الدار یا له البستان یا با ادات فیه مانند فیه الزکاة یا فیه الخمس و بعید نیست در مواردی از ادات علی هم استفاده شود جنبه وضعی اراده شده باشد.

06:10 ـ در روایاتی که استفاده حکم وضعی می کنیم اگر روایتی مفاد علی داشت یا مفاد علی را حکم وضعی می دانیم یا اجمال است و معارضه نمی کند.

08:20 ـ برخی که خمس را حکم تکلیفی می دانند صریحا مکلفین را مخاطب قرار می دهند چراکه حکم تکلیفی، سبب منحصر به بالغین می شود ولی در ما نحن فیه وقتی دلیل ما مفادش مفاد وضع است جهتی ندارد که

که وجوب خمس را تأویل به حکم تکلیفی کنیم.

09:55 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: سألت أبا عبدالله عن الکنز کم فیه؟ فقال علیه السلام: الخمس.

10:15 ـ روایت دیگر: انّ عبد المطلب وجد کنزا فاخرج منه الخمس و تصدّق به فأنزل الله تعالی: واعلموا انّما غنتم من شیئ فأن لله خمسه و للرسول و لذی القربی، که مفاد وضع در این آیه مشهود است.

11:00 ـ در این روایات هم حکم وضعی بودن خمس کنز مشهود است بنابراین مالک کنز صغیر و عبد هم خمس دارد.

12:50 ـ در مورد غوص که روایت: عما یخرج من البحر قال علیه السلام: فیه الخمس، در مورد عنبر هم روایت از امام صادق علیه السلام: ...قال علیه السلام فی العنبر الخمس.

13:35 ـ در بعض روایات استعمال لفظ "علی" دارد که: علی المعدن الخمس، که باز هم ظهورش حکم وضعی است.

13:50 ـ بنابراین در غوص هم اگر صغیر غوص کرد مالک خمسش نخواهد بود چراکه وضعا خمس آن متعلق به ارباب خمس است.

15:20 ـ روایت نیشابوری از امام هادی علیه السلام: ...ما الذی یجب لک من ذلک ...فوقع علیه السلام: لی منه الخمس مما یفضل من موونة. در اینجا "لی" مفاد حکم وضعی کاملا مشهود است.

16:20 ـ روایت کامل: انه سأل ابا الحسن الثالث علیه السلام عن رجل اصاب من ضیعته من الحنطة مائة کرّ ما یزکّی فأخذ منه العشر عشرة اکرار و ذهب منه بسبب عمارة الضیعة ثلاثون کرّا و بقی فی یده ستّون کرّا ما الذی یجب لک من ذلک و هل یجب لاصحابه من ذلک علیه شیئ فوقّع علیه السلام: لی منه الخمس مما یفضل من مؤونته.

17:30 ـ روایت دیگر: سالت أبالحسن علیه السلام عن الخمس فقال علیه السلام: فی کلّ ما أفاد الناس من قلیل و کثیر، که مفاد حکم وضعی است.

18:00 ـ روایت دیگر: حتی الخیاط لیخیط قمیصا بخمسة الدوانیق فلنا منه دانق، عبارت لنا هم وضع است.

19:00 ـ البته در برخی اخبار از ادات علی استفاده شده است که علیه الخمس منافات ندارد با حکم وضعی چرا که اگر می فرمودند علیه الحج یا علیه الصلاة در آنجا وجوب تکلیفی است ولی وقتی بر مال می فرمایند وضعی است بر فرض اینکه حکم تکلیفی اداء خمس باشد با حکم وضعی خمس که حق ثابت خمس بر مال مردم است منافات نخواهد داشت.

21:00 ـ در مورد ارض ذمی دو روایت ا ست.

21:10 ـ روایت اول: سمعت أباجعفر علیه السلام یقول: أیّما ذمیّ اشتری من مسلم ارضا فانّ علیه الخمس.

21:50 ـ روایت دوم از امام صادق علیه السلام: الذمی اذا اشتری من المسلم الارض فعلیه الخمس.

22:10 ـ که در هر دو روایت از ادات علی استفاده شده است که مفاد، حکم تکلیفی است.

22:30 ـ در مورد زمین خریداری شده از کافر ذمی می توان گفت بر صغیر تکلیفی نیست تا بالغ شود.

23:30 ـ اگر ذمی ارضی را از مسلمان خرید و اگر خمس زمین از او گرفته نشده است و ذمی زمین را به دیگری فروخت، خمسش ساقط نمی شود بلکه برخی می فرمایند که خیار تبعض صفقه می آید.

25:10 ـ در اینجا با اینکه وجوب تکلیفی است ولی با مساله ارض خریداری شده توسط ذمی که خمسش داده نشده است و به دیگری می فروشد هنوز خمس باقی بر زمین است و با وجوب تکلیفی نمی سازد.

26:25 ـ دلیلشان این است که ثبوت خمس در چنین ارضی مختص مکلفین بوده است که از این خطاب تکلیفی به دلالت التزامیه وضع را می فهمیم ولی چون درباره صغار حکم تکلیفی وارد نیست پس مدلول التزامی نخواهد بود لذا اگر ذمی بالغ بود حق وضعی ثابت است ولی اگر صغیر باشد این حق وضعی ثابت نیست البته این بیان بسیار مشکل است.

29:15 ـ بنابراین اگر حکم وضعی باشد باید خمس زمین خریداری شده از کافر ذمی را که قبلا از مسلمانی خریده است را باید داد و اگر حکم تکلیفی باشد نیازی به دادن خمسش نیست.

0587 - مبحث الخمس ـ الخمس حکم تکلیفی (نوار 8 ـ درس 8) ـ شب سه شنبه 13 شوال 1389 ق ـ 1348/10/2 ش

01:40 ـ اما در مورد روایات وجب خمس بر مال مختلط همگی به هیئت امر است.

02:50 ـ روایت امیرالمومنین: انّی اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه فقال له علیه السلام: اخرج الخمس من ذلک المال فانّ الله عزّوجلّ قد رضی من ذلک المال بالخمس و اجتنب ما کان صاحبه یعلم.

03:20 ـ روایت دیگر: ..فالیبعث بخمسه الی اهل البیت.

03:40 ـ روایت دیگر: انه سئل عن عمل السلطان یخرج فیه الرجل فقال علیه السلام: لا، الاّ ان لایقدر علی شیئ و لایأکل و لایشرب و لایقدر علی حیلة فان فعل فصار فی یده شیئ فالیبعث بخمسه الی اهل البیت.

04:10 ـ در روایت دیگر: قال علیه السلام: ائتنی بخمسه فأتاه بخمسه.

04:20 ـ روایت دیگر: ..تصدّق بخمس مالک فانّ الله قد رضی من الأشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال.

04:15 ـ در تمامی روایات حلال مختلط به حرام وجوب تکلیفی خمس است لذا برخی می فرمایند که خمس در مورد مال مختلط بحرام از برای صغیر وجوبی نیست.

05:45 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که نتوان گفت که بر مال مختلط صغیر خمس نمی باشد چون حرام ملک غیر است و معنا ندارد بگوییم

بگوییم ملک غیر بواسطه اختلاط از اسباب مملک از مال غیر باشد پس یا زائد بر قدر متیقّن که حرام است که مالیّت ندارد باید تصدّق بدهد یا اینکه نسبت به صغیر، اختلاط سبب ملکیت مال غیر شود که ممکن نیست.

08:30 ـ در عبارت انّ الله رضی، با اینکه جنبه حرمت مال غیری محفوظ است ولی خداوند متعال تفضلا مقدار خمس را در آن مقدار حرام تعبّدا بدل قرار داده است و موجب برائت ذمه می شود.

09:25 ـ اینکه اختلاط از اسباب مملکه نیست ولی در روایات صحیحه و موثقه داریم که در مال مختلط ملکیت است.

10:40 ـ برخی می فرمایند که مال حلالی که مختلط به حرام باشد به حلالیتش حکم می شود.

11:30 ـ برخی روایات که حلیّت را می فرمایند وارد شده در خریدن چیزی از شخصی که اموالش مختلط به حرام است می توان گفت که بایع که ذوالید است علم اجمالی در حلال و حرام آن ید داریم و چون ید اماریت و حجیت بر ملکیت و جواز تصرف دارد پس شخصی که نسبت به بخشی از مالش بیع می کند نسبت به قسمت حلال مالش را در نظر گرفته است.

14:15 ـ در برخی روایات دیگر اطلاق دارد و می توان تخصیص به مال مختلط داد و در برخی دیگر معارض وجود دارد.

14:45 ـ روایت: کلّ شیئ فیه حلال و حرام فذلک حلال ابدا حتّی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه.

15:00 ـ در روایت دیگر: لاباس به حتی تعرف الحرام بعینه.

15:45 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: عن رجل اصاب مالا من عمل بنی امیّة و هو یتصدّق منه و یصل منه قرابته و یحجّ لیغفر له ما اکتسب و هو یقول انّ الحسنات یذهبن السیئات فقال علیه السلام: انّ الخطیئة لاتکفّر الخطیئة ولیکنّ الحسنة تحطّ الخطیئة ثم قال: ان کان خلط الحرام حلالا فاختلطا جمیعا فلا یعرف الحلال من الحرام فلابأس.

18:45 ـ روایت دیگر: قال علیه السلام: لا الاّ ان یکون قد اختلط معه غیره فأما السرقة بعینها فلایجوز.

19:50 ـ روایت دیگر: لو انّ رجلا ورث من أبیه مالا و قد عرف انّ فی ذلک المال ربا ولیکن اختلط فی التجارة بغیره حلالا کان حلالا طیّبا فلیاکله و ان عرف منه شیئا معزولا انّه ربا فلیاخذ رأس ماله و لیردّ الربا.

21:05 ـ روایت دیگر: انّی ورثت مالا و قد علمت أنّ صاحبه الذی ورثته منه قد کان یربی و قد عرفت انّ فیه ربا و استیقن ذلک و لیس یطیب حلاله لحال علمی فیه ...فقال علیه السلام: ان کنت تعلم فیه مالا معروفا ربا و تعرف أهله فخذ راس مالک و ردّ ما سوی ذلک و ان کان مختلطا فکله هنیئا.

24:00 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که از این روایات نتوان استدلال کرد به اینکه اختلاط حلال به حرام از اسباب مملّکه باشد.

25:00 ـ در مورد گذشتن سال بر خمس و زکات که بر زکات حول است ولی بر خمس حول معتبر نیست.

26:30 ـ برخی می فرمایند که در وجوب خمس اداء آن بلافاصله است که هر ذوالحقی که مطالبه کرد واجب است پرداخت کند.

28:30 ـ اما در مورد ارباح مکاسب برخی می فرمایند که واجب موسع است و می توان تاخیر کرد تا یکسال که تا ارباح و خسارات را بتوان درنظر گرفت.

29:35 ـ مشهور می فرمایند که در ارباح مکاسب به محض سود کردن خمس تعلق می گیرد ولی شرعا تأخیر در دادن تا سال خمسی جایز است.

31:35 ـ برخی دیگر می فرمایند که حکم خمس در ارباح مکاسب با دیگر موارد وجوب خمس جدا است که پس از گذشت یکسال از ربح، واجب می شود.

0588 - مبحث الخمس ـ الخمس واجب مطلق (نوار 9 ـ درس 1) ـ شب چهارشنبه 14 شوال 1389 ق ـ 1348/10/3 ش

02:00 ـ بیان شد برخی خمس را واجب فوری می دانند و برخی بعد از گذشت یکسال خمس را در خصوص فاضل مووونه بواسطه ارفاق بر مکلفین واجب می دانند.

04:30 ـ در تدارک خسارت به ربح برخی می گویند که نیاز به گذشتن یک حول کامل است تا میزان ربح کلی بعد از موونه مشخص شود.

07:00 ـ که برخی معتقدند اگر مازاد بر نفقه و موونه سالش چیزی زیاد آمد خمس بر آن واجب است.

09:00 ـ دلائلی که داریم یکی: الخمس بعد المؤونة.

09:25 ـ روایت: علیه الخمس بعد مؤونته و بعد مؤونة عیاله بعد خراج السلطان.

09:30 ـ روایت دیگر: الخمس ممّا یفضل من موونته.

09:50 ـ موونه مفاد اشتقاقی دارد پس باید فعلیت موونه باشد پس فاضل بر موونه یعنی مازاد عن موونه سال است لذا قهرا باید تأخر تا بعد از سال پیدا شود تا تعلّق وجوب این حکم وضعی بر آن مال قرار گیرد و نیز مصرف موونه در آینده محرز نمی شود مگر با گذشت زمان یکسال چراکه در کمیت موونه اش تعمیر خانه یا تلف مال یا تزوّج و غیره جزو موونه اش وجود داشته باشد.

12:55 ـ اشکال دیگر اینست که بنا بر مشهور که خمس به عین تعلّق می گیرد پس در طول سال ارباح زائد بر موونه تجارت می کند و اینکه تجارت در مال غیر می شود که چون ملک ارباب خمس بوده و متعلق به او نبوده است.

15:00 ـ نظر این بزرگان در مورد اینکه زمان وجوب خمس بعد از یکسال کامل است باید گفت که الخمس بعد از ظرف زمان سال باشد اما استعمال کلمه "بعد" فقط در ظرف زمان نیست و گاهی بر حسب نوبت نیز استفاده می شود مانند "ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده" یا "ولئن زالتا ان أمسکهما من أحد من بعده" یا "و بأیّ حدیث بعده یؤمنون" که زمانی درکار نیست و نیز بعدیت به معنای نوبت هم بکار می رود و نه جهت زمان باشد پس بعدیت تاخر داریم و بعدیت تناوبی و گاهی بعدیت مراتبی است که رتبه فضیلتش بعد از دیگری است و گاهی بعدیت به لحاظ تحدید است که تبعیض است مانند: "لأمّه السدس من بعد وصِة یوصی بها" یا "فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیة یوصین بها" یا "فلهنّ الثمن مما ترکتم من بعد وصِة توصون بها" که بعدیت تبعیضی است.

19:55 ـ در اصول داریم که دو نوع تخصیص داریم یکی افرادی و یکی ازمانی که تقیید مطلق است. مثلا در جائی أقم الصلاة داریم ولی تقیید "أقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل" که تقیید زمانی است.

21:10 ـ در مورد تخصیص افرادی که در روایات می فرمایند: الخمس فی کلّ ما أفاد الناس من قلیل او کثیر.

22:00 ـ روایت دیگر: علی کلّ امرء غنم او اکتسب الخمس مما أصاب.

22:15 ـ با وجود اطلاق وجوب خمس اکنون اگر الخمس بعد الموونه، عبارت "بعد" اگر بعدیت تحدیدی باشد پس تخصیص افرادی است که کل فائدة فیها الخمس الا الفائدة التی تصرف فی الموونة.

23:10 ـ اگر هم بعدیّت زمانی باشد تخصیص زمانی است و باید یک سال بگذرد.

23:35 ـ اینکه هم تقیید بدانیم و هم زمانی معقول نیست که استفاده اکثر خواهد بود.

25:00 ـ پس چون امر دایر است بین افرادی و ازمانی و در تقیید زمانی این اشکال وارد است تمام خمس را باید پس از یکسال باید بپردازد پس منحصر در تخصیص افرادی می باشد لذا اگر افرادی باشد نباید وجوب را بعد از سنه بدانیم و دیگر تخصیص ازمانی معنا نخواهد داشت.

26:50 ـ پاسخ اینکه شخص در طول سال با مال غیر تجارت نمی کند اینست که خمس را متعلق به عین نمی دانیم و حق مالی است لذا عین مال محفوظ است و در ملکش است و با ملک خودش تجارت کرده است و این واجب موسعه را می تواند تا آخر سال بپردازد.

27:20 ـ اما بر مبنای اینکه خمس متعلق به غیر است پاسخ اینست که در طول سال باید ربح را محاسبه کنند.

28:00 ـ دلیل بر واجب موسعه بودن خمس اینست که اولا: مشهور می فرمایند که از باب احتیاط است که شاید در طول سال محل حاجت شخص باشد، ثانیا: با اینکه خمس حق است و باید به صاحب حق برسد در خارج دلیلی به فوریتش نداریم بر خلاف سایر موارد معدن و غوص و غیره که فوریت دارد، وقتی موونه سال در روایات آمد می توان موونه سنه را ملاحظه کرد که تاخیر خمس تا آخر سال را از خود روایات برداشت کنیم.

30:50 ـ اگر شخص در طول سال خمسش را داد پس اگر در ذمه اش بعنوان خمس داده است و در آخرسال متوجه شد که آن مقدار را زیاد تر خمس پرداخت کرده است.

32:00 ـ سه نوع پرداخت است، اول: خمس را به عنوان مجانی داده باشد و اعطاء بلاضمان است که اگر عینش موجود باشد ظاهر اینست که می تواند استرداد نماید.

32:55 ـ دوم: گاهی بعنوان خمس می دهد ولی معنایش این بوده است که اگر این خمس بر عهده من نباشد تو ضامن هستی لذا اگر تلف هم شود باید مسترد کند.

33:35 ـ سوم: اگر شخص خمس را بدون هیچ عنوانی پرداخت کرد چون عنوان مجهول بوده است و یا بعنوان خمس بدون ضمانت داد اگر تلف شد امکان استرداد وجود نخواهد داشت.

0589 - مبحث الخمس ـ اعتبار الحول فی اداء خمس الارباح (نوار 9 ـ درس 2) ـ شب شنبه 17 شوال 1389 ق ـ 1348/10/6 ش

01:45 ـ برخی چون اداء خمس را حق ارباب خمس می دانند و هر حقی را باید فورا اداء نمود و مزاحمت دارد با تأخیر تا یکسال است.

02:30 ـ عمومات خمس در پرداخت خمس در هر فائده است و مخصص فاضل موونه دایره موضوع را نسبت مال مصروف در موونه را قید کرده است پس باید واجب مشروط بشود.

03:20 ـ اشکال اینست که مخصص افرادی نمی تواند و دایره حکم را هم تضییق بکند، لذا وجوب خمس واجب مشروط به گذشت سال نمی باشد.

04:40 ـ در مورد مزاحمت ادای فوری خمس و جواز تأخیر تا یکسال بر فاضل موونه دلیل چیست.

05:20 ـ هر عامی که مخصص برایش بیاید نسبت به باقی تحت العام مقیّد است به غیر، مثلا اکرم العلماء و لاتکرم النحویین، در اینجا باقی تحت العام عالم غیر نحوی است، نتوان گفت این قید را ندارد پس عنوان غیریّت لامحال دخیل در ملاک است لذا باقی تحت العام همیشه باید معنون بعنوان خاص نباشد در ما نحن فیه خمس واجب است بر فائده ای که در موونه صرف نشود.

07:20 ـ دائما تنجّز هر حکمی منوط است به احراز موضوعش پس موضوع ما وجوب خمس در فائده در غیر موونه است این فائده بعد از موونه باید احراز شود این احراز تا ربح نیاید صورت نمی پذیرد.

09:20 ـ اگر هم شک کند پس به عموم که تمسک نکرده است پس وجوب فوریتش منجز نیست و جواز تاخیر می آید اما اگر شخص ارباحی در طول سال کسب کرد و یقین داشت بیشتر از موونه احتمالی سالش است، باید فورا خمسش را بپردازد.

10:45 ـ در مورد اختلاف ملکیت در ملکی که کنزی یافت شود اگر مالک ادعا کند و مستاجر هم ادعا کنند اینجا شبهه موضوعی است مشهور می فرمایند که مالک با قسم خوردن کنز را می برد.

14:00 ـ برخی می گویند قول مستاجر ملاک است.

15:30 ـ دلیل مشهور قول و ادعای ذوالید درصورتی که مخالفش بیّنه ای نداشته باشد را مقدم می دانند.

16:30 ـ برخی می فرمایند که در ید هر دو موجر و مستأجر است ولی ید مالک اصیل است و مستاجر ید فرعی است پس اصالتش تقدیم دارد.

19:30 ـ اشکالات اینجاست که ید عبارت از استیلاء و احاطه است و ید بالفعل از برای مستاجر است و نه برای مالک، و ید مالک فرعی می شود.

21:30 ـ اگر اجاره را تملیک منفعه بدانیم باید در عقدش می گفتند که ملّکتک منفعة الدار با اینکه اجرتک الدار اما همیشه اجاره را بر عین می دانیم و اجاره بر خود زمین است و منفعتش لذا اولویت بر استیلای بر زمین داشته پس کنز از برای اوست.

24:25 ـ اگر مراد از ملکیت دار را تشبیه در ید داشتن باشد که مجرد اضافه بر مالک مانند یدش است و چون کنز از توابع دار است پس کنز از برای مالک ید فعلی است.

27:30 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که اگر کنزی در زمین استیجاری پیدا شود متعلق به مستاجر است البته پس از قسم خوردن او مگر اینکه صاحب زمین بیّنه ای اقامه کند.

0590 - مبحث الخمس ـ الکنز یوجد فی دار المستاجر (نوار 9 ـ درس 3) ـ شب یکشنبه 18 شوال 1389 ق ـ 1348/10/7 ش

01:35 ـ مقتضی القاعده اینست که ید مسأتجر مقدم است چراکه فعلیّت دارد و کسی که استیلاء و سلطنت فعلیه را داشته باشد مقدم است.

02:30 ـ برخی می فرمایند که صاحب ملک اگر کنز خودش را که در ملکش بوده است، خانه را اجاره نمی داد که این اشکال نمی تواند دلیلی بر حجیت داشته باشد چراکه به مجرّد بودن کنز در خانه حتی با علم به آن نمی تواند ممتنع به اجاره دادن ملک شود مخصوصا اگر مدت کوتاهی باشد بلکه این ظن ایجاد می شود ولی حجیت ندارد.

04:30 ـ در مورد شبهه حکمیه درباره کنز پیدا شده در زمین اجاره ای آیا می تواند تملّک کرد یا خیر، و آیا ادله وجوب خمس دلالت التزامیه به تملّک چهار پنجم کنز می باشد پس آیا مستأجر می تواند چهار پنجم را تملّک کند یا ملک صاحب خانه است.

06:35 ـ در مورد ماهی صید شده چون ید بر ماهی دارد مالک مروارید در شکم ماهی هم است ولی وقتی به مشتری می فروشد و مروارید را پیدا می کند ملک مشتری است چراکه ملکیت بالاصالة و بالتبع را منتقل به مشتری کرده است که روایات متعددی هم وجود دارد.

08:50 ـ اینکه شخص ماهی را از دریا صید کرد تمام ماهی و آنچه در شکمش بدست او رسیده است با اینکه علم نداشته باشد و حیازت و بدستش رسیده است و می دانیم در حیازت قصد تملّک لازم نیست همین استیلاء کافی بوده است ولی در مورد عین مستأجره گویا مالک شده است اجزای زمین را اما نسبت به اجزای اجنبی که مستقر در عین باشد را دلیلی بر ید استیلای شخص و مالک شدنش را نداریم.

11:50 ـ روایت: سالته عن الورق یوجد فی دار قال علیه السلام: ان کانت الدار معمورة فهی لأهلها و ان کانت خربة و انت احق بما وجدت.

13:05 ـ روایت دیگر: سألته عن الدار یوجد فیها الورق فقال علیه السلام: ان کانت الدار معمورة فیها اهلها فهو لهم و ان کانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذی وجد المال أحق به.

14:30 ـ روایت دیگر: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن رجل نزل فی بعض بیوت مکّة فوجد فیه نحوا من سبعین درهما مدفونة فلم تزل معه و لم یذکرها حتی قدم الکوفة کیف یصنع قال علیه السلام: یسأل عنها أهل المنزل لعلّهم یعروفنها قلت فان لم یعرفوها قال علیه السلام یتصدّق بها.

16:35 ـ روایت دیگر: قضی أمیرالمؤمنین علیه السلام فی رجل وجد ورقا فی خربة قضی علیه السلام: أن یعرّفها فان وجد من یعرفها و الاّ تمتّع بها.

17:20 ـ این روایات اولا: در مورد ورق است که درهم مسکوک و مضروب است که پول پیدا کند ولی بحث ما در مورد کنز قدیمی است.

18:30 ـ اگر فرض کنیم ورق اعم از کنز باشد پس نسبت به روایات تخمیس کنز که چهار پنجم ملک خودش است اما در دار معموره چه کنز باشد و یا مجهول المالک باشد، در ماده اجتماع با کنزی که در ملک معموره اجاره ای یافت شود قهرا تعارض خواهد داشت چراکه اگر دلالت احد العامین در فراگیری اش نسبت به ماده اجتماع، اقوی از فراگیری عام دیگر در ماده اجتماع باشد، آنکه اقوی در شمول است مقدم می باشد.

21:20 ـ در ما نحن فیه شامل شدن ادله کنز نسبت به ماده اجتماع، اقوی از شمول پیدا کردن ورق در ماده اجتماع است، بر فرض تساوی نهایتا تساقط می کنند که دلیل عام "من حاز ملک" را داریم با اینکه در هیچ روایتی نیست ولی منشأ فرمایش فقهاء نسبت به من حاز ملک این روایات است که "من سبق الی ما لم یسبقه مسلم فهو له" و نیز "للید ما أخذت" لذا این عمومات مقدم خواهند بود بنابراین شخصی که کنز را پیدا می کند تملیکش می کند.

23:20 ـ مفروض مسأله در اینست که کنز قدیمی را پیدا کند وگرنه در صورت معرفت صاحب کنز با دادن نشانه ها و تعریف کردن آن کنز که احتمال یافت شدن صاحبش باشد، بحث نمی کنیم.

24:15 ـ از همین روایات ذکر شده: ان لم یعرفها فهو له، می توان گفت که اگر کنزی را پیدا کند برای مستأجر است.

25:30 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که اگر مستأجر کنزی را پیدا کند پس از تخمیس آن مالکش می باشد.

25:50 ـ اگر موجر و مستاجر ترافع کردند که مالک بگوید کنز بیشتر از این مقدار بوده است ولی بینه ای نداشته باشد پس حاکم شرع قول مستاجر را با قسم خوردن همین مقدار را قبول می نماید چراکه مستأجر ذو الید است و منکر پس اصل عدم خیانت است و قول منکر با قسم خوردن مقدم است اگر صاحب دار بینه ای نداشته باشد.

0591 - مبحث الخمس ـ فی الاستخراج المعادن و الکنوز (نوار 9 ـ درس 4) ـ شب دوشنبه 19 شوال 1389 ق ـ 1348/10/8 ش

00:50 ـ عموم وجوب خمس در کنز و معدن به حد نصاب تخصیص خورده است که در معدن و کنز بیست دینار و در غوص یک دینار مخصص افرادی آن عمومات است ولی آیا خسارت های مالی و موونه در استخراج کنز و معدن حکمش چیست.

04:45 ـ استدلال اطلاق غنیمت در آیه شریفه و روایات تمامی کنوز و معادن و غوص را در بر می گیرد و غنیمت صدق نمی کند مگر اینکه هزینه ها را کسر کرده باشیم و گاهی استدلال به روایات می فرمایند.

05:50 ـ روایت: کتبت الی ابی جعفر سلام الله علیه: الخمس اخرجه قبل المؤونه أو بعد المؤونه فکتب علیه السلام: بعد المؤونة.

06:10 ـ روایت دیگر از امام رضا علیه السلام: انّ الخمس بعد الموونة.

06:35 ـ اشکال اینست که در تمسک به عدم صدق غنیمت مگر پس از موونه پس عنوان، عنوان تخصّص است و اگر بگوییم الخمس بعد الموونة، پس تخصیص است.

07:10 ـ دلیل اول معقول تر است که غنیمت موقعی صادق است که هزینه ها خارج شده باشد.

07:20 ـ روایت: لیس الخمس الاّ فی الغنائم خاصة.

07:45 ـ از طرفی: الخمس فی خمسة أشیاء، را داریم قهرا روایات و احادیث بعضی بعض دیگر را شارح خواهند بود.

09:40 ـ استدلال دوم اینست که اطلاق روایات الخمس بعد المؤونة، دربر می گیرد کسر موونه را در کنز و معدن و بقیه موارد وجوب خمس.

11:40 ـ روایت: أقرأنی علی بن مهزیار کتاب أبیک علیه السلام فیما أوجبه علی أصحاب الضیاع انّه اوجب علیهم نصف السدس بعد المؤونة و انّه لیس علی من لم یقم ضیعته بمؤونته نصف السدس و لا غیر ذلک فاختلف من قبلنا فی ذلک فقالوا یجب علی الضیاع الخمس بعد المؤونه مؤونة الضیعة و خراجها لا مؤونة الرجل و عیاله فکتب و قرأه علی بن مهزیار: علیه الخمس بعد مؤونته و مؤونة عیاله و بعد خراج السلطان.

13:15 ـ اگر این روایت مفسّر بر روایات الخمس بعد المؤونه باشد مربوط به ما نحن فیه نخواهد بود ولی اگر بگوییم منافاتی با مطلق موونه ندارد که موونه ضیعه خارج از غنیمت باشد می توان تمسک کرد.

14:15 ـ روایت دیگر: انه سأل أبا الحسن الثالث علیه السلام عن رجل أصاب من ضیعته من الحنطة مائة کرّ ما یزکّی فأخذ منه العشر عشرة اکرار و ذهب منه بسبب عمارة الضیعة ثلاثون کرّا و بقی فی یده ستّون کرا ما الذی یجب لک من ذلک و هل یجب لاصحابه من ذلک علیه شیئ فوقّع علیه السلام: لی منه الخمس ممّا یفضل من مؤونته.

15:25 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که استدلال برخی به دلیل الخمس بعد الموونه که به تخمیس بعد از مصارف استخراج کنز و معدن می باشد، درست است.

16:15 ـ در مورد حد نصاب وجوب خمس در معدن و کنز آیا پس از کسر موونه نصاب دخیل است یا قبل از کسر موونه.

17:40 ـ مشهور و حتی ادعای اجماع، نصاب را بعد از کسر مصارف و موونه می دانند.

18:30 ـ برخی می فرمایند که نصاب را قبل از موونه حساب باید کرد.

20:15 ـ دلیل بزرگان ملاک حد نصاب بعد از کسر موونه را عبارت "لیس فیه شیئ حتی یبلغ عشرین" در روایت معصوم می دانند.

20:40 ـ روایت از امام رضا علیه السلام: فقال سألته عما یخرج من المعدن من قلیل و کثیر، فیه شیئ؟ قال علیه السلام: لیس فیه شیئ حتّی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دینارا.

21:05 ـ در این روایت صحیحه اگر معدن باندازه بیست دینار بود خمس دارد و از طرفی اخراج موونه لازم است پس باید ابتدا کسر موونه کنیم سپس اگر به بیست دینار رسید خمس دارد.

25:25 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که نصاب بعد از کسر موونه و مصارف استخراج می باشد.

0592 - مبحث الخمس ـ فی تقسیم الخمس (نوار 9 ـ درس 5) ـ شب سه شنبه 20 شوال 1389 ق ـ 1348/10/9 ش

00:20 ـ خمس شش قسمت است که سه قسمت آن مربوط به خدا و رسول و امام است که در اختیار نبی مکرم و ائمه معصومین علیهم السلام می باشد و سه بخش آن برای ایتام و مساکین و ابن سبیل است.

01:55 ـ برخی می فرمایند که بر پنج قسمت می شود.

04:30 ـ استدلالی که بر شش قسمت می شود هم به مقتضای آیه مبارکه: واعلموا أنّما غنمتم من شیئ فانّ لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل است و به مقتضای روایات است.

05:35 ـ قاعده اولیه تقسیم در حرف ربط واو تساوی است کثلا هذا البستان لزید و عمرو و بکر مشترک بین هر سه متساوی است.

06:30 ـ اشکالی که برخی می کنند این است که در آیه شریفه نسبت به غنیمت جنگی است و مطلق خمس نیست.

07:30 ـ دلیل این توهّم آیه شریفه قبل از این آیه است که: و قاتلوهم حتّی لاتکون فتنة و یکون الدین کلّه لله فان انتهوا فانّ الله بما یعملون بصیر و ان تولّوا فاعلموا أنّ الله مولیکم نعم المولی و نعم النصیر.

08:05 ـ عامه از روی بیسوادی گفته اند چون آیه مبارکه بمثابه این است که کل شیئ غنمتموه فانّ لله خمسه پس هیچ گاه عام در موردی که وارد شده است بمناسبتی که یکی از مصادیقش آن مورد بوده است نمی شود که تخصیص بدهد چراکه عام ظهور عمومی اش در مورد یکی از مصادیق در حکم اثبات و نفی است که مطابق عام است لذا ممکن نیست مصداقی که موافق عام است از حیث حکم سلبی یا ایجابی را تخصیص بدهد بلکه فقط مخصص زمانی است که حکم فرض ایجابا یا سلبا مخالف با حکم عام باشد بنابراین این آیه مبارکه اگر چه در مورد قتال وارد شده است اما معنا ندارد مخصص باشد لذا هر غنیمتی را دربر می گیرد.

10:05 ـ غنیمت عبارت است از مطلق فائده از برای شخص است.

11:25 ـ فقط تطبیق غنیمت بر ارض ذمی و حلال مختلط به حرام می شود گفت که از دایره غنیمت ممکن است خارج باشد ولی معدن و کنز و غوص و ارباح مکاسب بدیهی است که استفاده و غنیمت اند.

11:10 ـ اسم أنّ مأخر شده است در آیه شریفه و نفرموده اند اعلموا انّما غنمتم انّ خمسه لله و للرسول.

11:40 ـ در آیه دیگر می فرماید: ما أفاء الله علی رسوله من أهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل.

12:15 ـ اما در آیه شریفه اولی ممکن است این توهم پیش آید که همه خمس از برای خداست و برای دیگر اربابان خمس جنبه تبعی است مثلا هذا البستان لزید و لوکیله پس باغ ملک زید است و بقیه در یدشان است، اما در مورد آیه شریفه باید به شش قسمت تقسیم شود.

14:55 ـ نکته دیگر اینست که لام استعمال شده در سه مورد است که لله و للرسول و لذی القربی و الباقی بدون استعمال لام بکار رفته اند که در آیه دیگر نیز استعمال لام در سه جاست و الباقی بدون لام اند.

15:40 ـ می توان گفت این استعمال بدین جهت می تواند باشد که اگر قرار است اقسام ششگانه به قسمت های مساوی و نسق واحد باشند چرا برخی ندارند ممکن است این باشد که سه قسمت بدون لام هم به امام تفویض شده که در مورد یتامی و مساکین و ابن سبیل عایله ذی القربی هستند و خودشان تقسیم می فرمایند.

17:20 ـ روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام: الخمس یخرج من أربعة وجوه من الغنائم التی یصیبها المسلمون من المشرکین و من المعادن و من الکنوز و من الغوص و یجری هذا الخمس علی ستّة أجزاء فیأخذ الامام منها سهم الله و سهم الرسول و سهم ذی القربی ثمّ یقسّم الثلاثة السهام الباقیة بین یتامی آل محمد و مساکینهم و أبناء سبیلهم.

18:30 ـ روایت دیگر: فأمّا الخمس فیقسّم علی ستّة اسهم سهم لله و سهم للرسول و سهم لذی القربی و سهم للیتامی و سهم للمساکین و سهم لابناء السبیل فالذی لله فلرسول الله فرسول الله أحق به فهو له خاصّة و الذی للرسول هو لذی القربی و الحجّة فی زمانه فالنصف له خاصة و النصف للیتامی و المساکین و أبناء السبیل من آل محمد علیهم السلام الذین لاتحلّ لهم الصدقة و لاالزکاة عوّضهم الله مکان ذلک بالخمس.

20:00 ـ روایت دیگر: یقسّم بینهم الخمس علی ستة أسهم سهم لله و سهم لرسول الله و سهم لذی القربی و سهم للیتامی و سهم للمساکین و سهم لأبناء السبیل فسهم الله و سهم رسول الله لأولی الأمر من بعد رسول الله وراثة و له ثلاثة أسهم، سهمان وراثة و سهم مقسوم له من الله تعالی و نصف الخمس کملا و نصف الخمس الباقی بین أهل بیته فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لأبناء سبیلهم یقسّم بینهم علی الکتاب و السنة.

21:10 ـ روایات در شش قسمت خمس زیاد است.

24:05 ـ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سه سهم را دریافت می فرمودند بواسطه اینکه هم نبی بودند و هم امام و هم حجت خدا.

25:00 ـ روایاتی که: ما کان للنبیّ فهو للامام، هر چه برای نبی باشد برای امام است و هر چه ملک امام است برای امام بعد است.

26:30 ـ لذا نتوان ملک امام را ملک مشاع دانست ثانیا روایتی در انفال موجود است که:

28:00 ـ روایت از امام هادی علیه السلام: قلت لابی الحسن الثالث: انّا نؤتی بشیئ فیقال هذا کان لأبی جعفر علیه السلام عندنا فکیف نصنع فقال علیه السلام: ما کان لأبی بسبب الامامة فهو لی و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله و سنة نبیّة.

29:50 ـ این روایت نشان می دهد که آنچه را که بسبب امامت باشد فقط به امام بعد می رسد پس آنچه از سهم خمس است بسبب امامت به امام معصوم بعدی خواهد رسید و نه به دیگر ورثه.

0593 - مبحث الخمس ـ فی تقسیم الخمس (نوار 9 ـ درس 6) ـ شب چهارشنبه 28 شوال 1389 ق ـ 1348/10/17 ش

01:00 ـ در مورد تقسیم خمس برخی از عامه معتقدند ذی القربی اقارب پیامبر هستند و اینکه در موارد ساخت مسجد و پل و غیره صرف شود.

01:40 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: انّه سأله عن قول الله عزّوجلّ: و اعلموا انّما غنمتم من شیئ فأنّ لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل فقال علیه السلام: أمّا خمس الله عزّوجلّ فللرسول یضعه فی سبیل الله و أمّا خمس الرسول فلأقاربه و خمس ذوی القربی فهم أقرباؤه.

03:00 ـ نتوان به این روایات تکیه کرد چراکه موافق عامه است و معارض با روایات صحیحه که سهم خدا برای رسولش است و سهم آن دو برای ذی القربی است و ذی القربی عبارت است از امام معصوم علیهم السلام که در زمان ما امام عصر صلوات الله علیه هستند.

05:00 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا أتاه المغنم أخذ صفوه و کان ذلک له ...ثمّ قسّم الخمس الذی أخذه خمسة أخماس یأخذ خمس الله عزوجل لنفسه ثم یقسّم الاربعة أخماس بین ذوی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل... و یعطی کلّ واحد منهم حقّا

حقّا و کذلک الامام أخذ کما أخذ الرسول.

07:50 ـ فعل معصوم حجّت است در جایی که وجه و عنوانش معلوم بود ولی اگر جهت و عنوانش معلوم نبوده است نتوان استدلال آن را تسری داد.

08:40 ـ برخی می فرمایند که در مورد عبارت: و کذلک الامام أخذ کما أخذ رسول الله، در روایت است ممکن است معنایش اینست که سهم خودشان ساقط است، بلکه ممکن است به این معنا باشد که امام هم بمناسبت باقی اصناف از سهم بخواهند بگذرند و نه اینکه سهم پیامبر ساقط است.

10:25 ـ ثانیا: تقسیم خمس به پنج قسم معارض است با روایات صحیحه و متواتره.

11:00 ـ برخی می فرمایند که انتساب سه طایفه دیگر یتامی و مساکین و ابن سبیل باید به بنی هاشم یا عبد المطلب از طریق پدرشان باشند.

12:15 ـ برخی مخالف اند و می فرمایند که به کسی که مادرش هم علویه و هاشمیه باشد خمس به آن ها می رسد.

13:45 ـ استدلال عده ای بزرگان که در ارث و وصیّت اولاد دختر هم را دربر می گیرد اینست پس باید سهم خمس به فرزندان دختر هم برسد.

15:10 ـ در روایات صریح بیان شده است که خداوند متعال خمس را در عوض زکات قرار داده است.

17:25 ـ اگر فرزندانی که فقط مادرشان علویه است بنا باشد هم خمس بگیرند و هم زکات بگیرند منافات با عوّضهم الله عن الزکاة بالخمس پس لایعقل است جمع بین عوض و معوّض، و بدل و مبدل.

18:05 ـ لذا اطلاق تقییدی اقتضاء می کند که خمس مختص کسانی است که زکات برایشان جایز نیست و کسی که فقط مادرش هاشمیه است زکات برایش جایز است.

18:45 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که کسانی که از مادرشان علوّیه اند حقیقتا ذریه رسول الله هستند.

19:50 ـ روایت: ...والنصف للیتامی و المساکین و ابناء السبیل من آل محمد صلی الله علیه و آله الذین لاتحلّ لهم الصدقة، عبارت الذین قید است لاجرم با اینکه اولاد بنت آل محمد هستند ولی اولادی که زکات برایشان حلال نباشد.

21:00 ـ در روایات شرط گرفتن خمس را ساداتی که لاتحلّ لهم الصدقة است را بیان می کنند و از طرفی ساداتی که آبائشان سید نیستند زکات برایشان جایز است بنابراین ساداتی که از طرف مادری سید هستند نمی توانند خمس بگیرند.

21:35 ـ دلیل سوم: اگر دادن خمس به سادات از مادر جایز بود باید از ابتدا مشهور و معروف می شد و نه اینکه مستتر و مخفی باشد.

23:15 ـ روایت دیگر از امام کاظم علیه السلام: الخمس من خمسة أشیاء من الغنائم و الغوص و الکنوز و المعادن و الملاحة... و من کانت امّه من بنی هاشم و أبوه من سائر قریش فانّ الصدقات تحلّ له و لیس له من الخمس شیئ لانّ الله یقول: أدعوهم لآبائهم.

24:45 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند با اینکه اولاد پدران عامی و مادرهای علویه را سادات و ذریه پیامبر می دانیم ولی چون زکات برایشان جایز است پس خمس به آنها تعلّق نمی گیرد.

0594 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس (نوار 9 ـ درس 7) ـ شب شنبه 2 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/10/20 ش

00:05 ـ بیان شد سه قسمت دیگر از خمس که متعلق به یتامی و مساکین و ابن سبیل است به کسی داده می شود که از طرف پدر هاشمی و ابن عبدالمطّلب از طریق پدر باشد.

01:00 ـ چهار دلیل بیان شد که اول: بلا اشکال و اجماع اینست که زکات به کسانی که پدرشان هاشمی نیست و مادرشان علویه است زکات می رسد و از طرفی خمس برای سادات بجای زکات است لذا اگر هم خمس برسد و هم زکات برسد تناقض جمع بین عوض و معوّض است که خلف است.

02:05 ـ دلیل دوم: در صریح حدیث داریم که خمس به ساداتی می رسد که لاتحلّ لهم الزکاة باشند پس به عکس نقیض نتیجه می دهد که خمس نمی رسد به ساداتی که تحل لهم الخمس.

02:55 ـ دلیل سوم: اگر جایز بود به این دسته از سادات مادری خمس برسد از صدر اول فقهاء که نزدیک بود به زمان معصومین علیهم السلام این حکم اعمال می شده است.

03:40 ـ دلیل چهارم: روایتی که صریحا می فرمایند که: ...من کانت أمّه من بنی هاشم و أبوه من سائر القریش فانّ الصدقات تحلّ له و لیس له من الخمس شیئ انّ الله تعالی یقول: ادعوهم لآبائهم، با اینکه بیان شد این حدیث چون حمّاد از

حمّاد از اصحاب اجماع است معتبر است ولی به فرض اینکه این حدیث مرسله باشد، منجبر است به عمل اصحاب مشهور و معروف.

05:40 ـ برخی ادله دیگری دارند که اطلاق "ابن" به ابن البنت مَجاز است که در روایات به این مضمون داریم که یعطی الخمس لبنی عبدالمطلب، پس باید بالحمل الشایع ابن گفته شود که اگر بپرسند کسی پسر توست صحیح است بگوید این پسر داماد من یا پسر دختر من است ولی این دلیل مخدوش است.

07:25 ـ برخی به قول شاعر تمسک کرده اند که گفته است: بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهنّ اولاد الرجال الاباعد که اولاد دختران فرزندان مردمان دیگر اند ولی اولاد ما از فرزندان پسران مان هستند، بسیار عجیب است این دلیل که هیچ حجیّتی بر عرف عام یا لغت نخواهد بود.

09:35 ـ برخی دیگر تمسک کرده اند که فرزند پسر از نطفه پدر است در ظرف رحم مادر پرورش یافته است پس فرزندی که از طرف پدر هاشمی نباشد نمی تواند سید باشد.

11:30 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: سألته عن رجل یتزوّج ولد الزنا قال علیه السلام: لابأس انّما یکره مخافة العار و انّما الولد للصلب و انّما المرأة وعاء، قلت فالرجل یشتری خادما ولد زنا فیطؤها قال علیه السلام: لابأس.

12:15 ـ این روایت سندا ضعیف است و در تعارض با آیات و روایات است.

12:35 ـ آیه شریفه: یخرج من بین الصلب و الترائب، که در تفسیر آیه صلب مرد و ترائب زن می باشد.

13:10 ـ امشاج در آیه: انّا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، که در تفسیر مختلط از نطفة مرد و نطفة زن است.

14:25 ـ روایت دیگر از امام کاظم علیه السلام: یقول له لم جوّزتم للعامة و الخاصة أن ینسبوکم الی رسول الله و انتم من علیّ علیه السلام و انّما ینسب المرء الی أبیه و فاطمة انّما هی وعاء و النبیّ جدّکم من قبل أمّکم، فأجاب علیه السلام: لو أنّ النبیّ نشر فخطب الیک کریمتک هل کنت تجیبه؟ فقال سبحان الله لم لاأجیبه بل أفتخر علی العرب و قریش بذلک قال علیه السلام: لیکنّه لایخطب الیّ و لاازوّجه لانّه ولدنی و لم یلدک.

16:25 ـ روایت از امام باقر علیه السلام: یا ابا الجارود ما یقومون لکم فی الحسن و الحسین علیهما السلام قلت: ینکرون علینا انّهما ابنا رسول الله قال فایّ شیئ احتججتم علیهم؟ قلت: احتججنا علیهم بقول الله عزوجل فی عیسی بن مریم: و من ذریّته داوود و سلیمان و أیّوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نجزی المحسنین، و زکریّا و یحی و عیسی، فجعل عیسی بن مریم من ذریّة نوح، قال فایّ شیئ قالوا لکم؟ قلت قالوا: قد یکون ولد الابنة من الولد و لایکون من الصلب قال علیه السلام: فایّ شیئ احتججتم علیهم؟ قلت: احتججنا علیهم بقوله تعالی للرسول: فقل تعالوا ندع أبنائنا و ابنائکم و نسائنا و نسائکم قال فایّ شیئ قالوا قلت: قالوا قد یکون فی کلام العرب ابناء رجل و یقول اخر ابناؤنا فقال ابوجعفر علیه السلام: یا أبا الجارود لأعطینّکها من کتاب الله عزوجل انّهما من صلب رسول الله صلی الله علیه و آله لایردّها الاّ کافر، قلت: و این ذلک جعلت فداک قال علیه السلام: قال الله عزّ و جلّ: حرّمت علیکم أمّهاتکم و بناتکم و اخواتکم و ...و حلائل أبنائکم الذین من أصلابکم، یا ابا الجارود هل کان یحلّ للرسول الله نکاح حلیلتیهما؟ فان قالوا نعم کذبوا و فجروا و ان قالوا لا فهما ابناه لصلبه و ما حرمتا له الاّ للصلب.

20:45 ـ پس فرزند متکوّن از نفطه هر دو پدر و مادر است.

21:20 ـ برخی این استدلال را کرده اند که کسی که خمس بر او جایز می شود باید عنوان هاشمی باشد و کسی که مادرش هاشمی ولی پدر او هاشمی نباشد این نسبت را ندارد، استدلال واقعا عجیب است.

22:45 ـ در روایات متعدد عبارات فاطمیون و محمدیون از مادران علویه داریم.

23:10 ـ در "یای نسبت" کمترین میزان نسبت کافی است پس چه بهتر از این که شخصی مادرش هاشمیه باشد و بتوان به او هاشمی گفت.

24:05 ـ برخی اصرار دارند که به سادات از طرف مادری هم خمس تعلّق می گیرد و استدلالشان فقهی و متین است.

25:40 ـ پاسخ اینست که تمامی این مطلقات مربوط به هاشمی بودن و سادات بودن ایشان است که ادله چهارگانه را بیان کردیم، بنابراین خمس فقط برای ذریتی از رسول خداست که لاتحلّ لهم الزکاة بوده باشند یعنی از طرف پدری هاشمی باشند.

0595 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس (نوار 9 ـ درس 8) ـ شب یکشنبه 3 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/10/21 ش

00:10 ـ برخی استدلال بسیار خوبی بر ذریه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت به اولاد فقط از طریق مادر هاشمیه و علویه فرموده اند.

02:30 ـ آیا نصف خمس باید به هر سه طایفه یتامی و مساکین و ابن سبیل برسد و استیعاب لازم نیست.

03:25 ـ مشهور می فرمایند که در این طوایف سه گانه استیعاب همه افراد لازم نیست.

04:00 ـ برخی با قول مشهور مخالفت دارند.

04:40 ـ ادله مشهور را بیان خواهیم کرد.

05:55 ـ چون واجب است رساندن حقشان بدستشان پس نتوان گفت اصل برائت جاری است.

06:35 ـ و اگر عدم جعل حق برای عموم یتیمان و مساکین و ابن سبیل باشند نتوان اصل را عدم تکلیف دانست چراکه ظاهر الیتامی و المساکین جمع مستغرق است که یفید العموم.

07:30 ـ اینکه خطاب به جمیع یتامی و مساکین و ابناء سبیل آمده است شاید اینست که "انما غنمتم من شیئ.."، یعنی ای مردم قسمتی از خمس را به گروه دیگری از مردم از یتیمان و مساکین و ابناء سبیل بدهید پس گروهی از مردم به یتامی بدهند و عده ای دیگر به مساکین و دسته ای دیگر به ابناء سبیل.

09:40 ـ اشکال اینجاست که نتوان گفت جمعی که موضوعش عام مستغرق است را تقسیم کرد و نمی توان گفت که برخی مکلف به بعض از تکلیف اند.

11:45 ـ برخی استدلال فرموده اند که عمومات قرآنی مفادشان از نظر جنس می باشد یعنی جنس مساکین و ایتام است لذا به یک یتیم داده شود امتثال شده است ولی این ادعا که در هر جا در قرآن عموماتی وارد شده است اراده از جنس شده باشد اثبات لازم دارد و نتوان این دلیل را پذیرفت.

14:00 ـ استدلال دیگر اینست که نتوان به همه فقرا و ایتام کمک کرد یا مقدار خمس کافی نیست که به همه برسد پس منظور جنس است.

14:50 ـ پاسخ اینست که تعذر ایصال خمس به عام استغراقی سبب می شود که تکلیف به اندازه میسور اکتفاء بشود چرا که ادله عسر و حرج شخصی است.

16:20 ـ استدلال دیگر اینکه خمس را بدل زکات می دانند که در زکات استیعاب مساکین لازم نیست که در آیه: للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلّفة قلوبهم، ارائه جنس شده است پس استحقاق زکات جنس است پس استحقاق خمس هم جنس است.

18:00 ـ روایت: ان رأیت صاحب هذا الامر یعطی کلما فی بیت المال رجلا واحدا فلا یدخلنّ فی قلبک شیئ فانّه انّما یعمل بأمر الله.

19:00 ـ در روایات زکات: و انما یقسّمها علی قدر ما یحذرها منهم و ما یری لیس علیه فی ذلک شیئ موقت موظف.

19:25 ـ روایت دیگر: ...و ان جعلتها لواحد اجزء عنه.

19:50 ـ این مطلب بجهت استیناس خوب است ولی استیعاب نیست و نتوان دلیل قرارش داد.

20:35 ـ روایت از امام رضا علیه السلام: قال سئل عن قول الله عزوجل: واعلموا انّما غنمتم من شیئ فانّ لله خمسه و للرسول و لذی القربی، و قیل له فما کان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله و ما کان لرسول الله فهو للامام فقیل له افرأیت ان کان صنف من الاصناف أکثر و صنف أقل ما یصنع به؟ قال ذلک للامام أرایت رسول الله صلی الله علیه و آله کیف یصنع ألیس انما کان یعطی علی ما یری، کذلک الامام.

22:00 ـ پس از اینکه نبی اکرم و امام به هر که می خواستند عطا می فرمودند پس استیعاب یتامی و مساکین لازم نیست و مراد جنس است.

22:40 ـ به این روایت نمی توان تمسک کرد چراکه اولا: نبی اکرم و امام صلوات الله علیهما ولیّ امر هستند و آنچه بدست ولی امر برسد به دست همه رسیده است پس ولایت دارد هر طور می خواهد صرف کند ثانیا: امام تمام خمس را می گیرد و به یتامی و فقرا می دهند و اگر کم آمد از مال خودشان می دهند ثالثا: روایت در این مقام است که اگر برخی کمتر و بیشتر باشند مثلا میتوان تقسیم مساوی نباشد و به برخی بیشتر عطا کنند و به برخی کمتر دهند.

25:50 ـ در احکام وضعیه گاهی ملکیت است و گاهی حق است که گاهی سزاوار بودن و اهلیت داشتن است و گاهی حق القضاوة است که اهلیت قضاوت دارد و گاهی اضافه به سبب می شود حق الجاریة یا حق الرهانة پس نوعا اگر به اشخاص اضافه شود به سبب است مانند حق الاولاد وقتی خمس را حق للایتام بدانیم پس این اضافه فرق دارد با حق قضاوت چراکه سزاوار که تملیک کنند یا حق دارند که تصرف کنند.

30:00 ـ اگر خمس ملک مشاعشان باشد باید به همه شان پرداخت شود ولی اگر خمس را حق دانستیم، بیان خواهد شد.

0596 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس (نوار 10 ـ درس 1) ـ شب دوشنبه 4 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/10/22 ش

01:15 ـ آیا در گروه مساکین و یتامی و ابناء سبیل از سادات به یک نفر برسد کافی است یا به همگیشان باید برسد.

04:10 ـ مثلا اگر جمعی از زوار وارد شوند و بگویند ای مردم این اشخاص را مهمانی کنید یعنی برخی گروهشان را میزبانی کنند یا اینکه همه مکلفین شهر باید میزبانی کنند.

06:10 ـ برای اینکه بخواهیم بگوئیم یک خطاب برای مجموع است نیاز به قرینه داریم.

06:30 ـ دلیل دوم این بود که برای جمع محلی باللام در عمومات آیات قرآنی بر حسب جنس است.

08:30 ـ استعمال جمع محلّی باللام غلبه جنس یا مجاز مشهور احراز نشده است که استعمال همه عمومات قرآنی و حدیثی به جنس باشد.

10:50 ـ اعلموا انّما غنمتم.. والیتامی و المساکین و ابن السبیل، قضیه کلّیه ای است که ناظر بجمیع اعصار است تا روز قیامت پس قرینیت دارد که مراد از یتامی و مساکین از بنی هاشم به واسطه انتشار و ازدیادشان متعذر اند لذا مراد از یتامی و مساکین جنس است.

14:25 ـ پاسخ اینست که ما نمی توانیم تعذر استیعاب را قرینه قرار دهیم به اینکه مراد از یتامی و المساکین جنس باشد.

14:50 ـ روایت امام رضا علیه السلام که هرچه امام بخواهد همان را تقسیم می کند از این روایت فقط عدم لزوم تساوی بر می آید ولی اینکه مراد جنس باشد را از روایت نتوان برداشت کرد.

18:00 ـ خمس برای یتامی و مساکین و ابن السبیل از سادات است بجای زکات که صدقه بر سادات حرام است پس می توان در خمس هم جنس قرار داد.

18:50 ـ آیا خمس ملک مشاع برای این سه گروه از سادات است یا حق ایشان است.

20:00 ـ اگر شک کنیم که ملک است یا حق باشد به اصل عملی نمی توانیم اثبات کنیم چون هر دو اعتباری و مجعول اند ولی نسبت به اختلاف اثری که داشته باشند ممکن است در اثر بشود اصل برائت را جاری کنیم.

21:30 ـ حق معنایی است که اعم از ملکیت و اهلیت است بلکه در امور تکوینیه حق، حقیقت ثابته است که خداوند تعالی حق است که آیات شریفه: حقّ القول منّی، انه لحق مثل ما، انّ وعده لحقّ، که حقیقتا ثابت است البته گاهی معنی مصدری و گاهی معنی وصفی دارد.

23:05 ـ اما حق در تشریعیات اعتباری است که جعل می شود که گاهی اضافه می شود به کسی که اهلیتش را دارد مانند حق خیار یا حق شفعه یا حق قضاوت یا حق تولیت و غیره که جعل تشریعی برایش ایجاد شده است و گاهی اضافه به سبب می شود مانند حق تحجیر که به این معنا نیست که له أن یحجّر بلکه به این معناست که حقی با تحجیر کردنش اولویتی نسبت به دیگران بدست می آورد یا حق وصایت که وصی بودنش حق تصرف نسبت به اموال را می دهد و گاهی هم به اشخاص اضافه می شود مانند حق پدری که واجب است اطاعت شود که نمی خواهد خودش کاری انجام دهد.

26:00 ـ بنابراین می توان گفت حقی که برای یتامی و مسکاین و ابن سبیل است اگر حق، حقی باشد و نه جنبه ملکی، جمیع یتامی و المساکین باستیعابشان اهلیت و استحقاق دارند.

26:55 ـ اگر ملک باشند هر یک مالکیت دارند و واجب است به جمیعشان اعطا شود ولی اگر جنبه استحقاق باشد گاهی مستحب است که بررسی آن وقتی است که آیا اجمال دارد یا مبیّن است.

0597 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس (نوار 10 ـ درس 2) ـ شب سه شنبه 5 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/10/23 ش

00:15 ـ در طوایف ثلاثه سهم سادات که فقیر و یتیم و ابن سبیل باشند آیا باید خمس شخص به جمیع سه طایفه برساند ولو برخی از ایشان.

02:40 ـ بیان شد اگر این خمس ملک مشاع فقرای سادات باشد اگر این خمس باید به جمیعشان برسد پس تعارض با دیگر سادات در بلاد دیگر دارد پس مجهول المالک خواهد شد، اگر حق و اهلیت باشد که خداوند این حق را برای سادات فقیر بجای صدقه گذاشته است که می توان به عده ای پرداخت کرد.

04:00 ــ بیان شد قریب سیصد آیه در قرآن از عبارت حقّ استفاده شده است که گاهی فعل ماضی است مانند لقد حق القول علیهم، کذلک حقّت کلمة ربّک و گاهی به معنای صفت مشبهه است مانند انّ وعده لحقّ، این ها همان حقیقت ثابته اند و در تشریعیّات امر جعل شده و اعتبار وضعی است.

05:00 ـ حق، پنج نوع اضافه دارد: اضافه به فعل خودش می شود مانند حق خیار.

05:50 ـ دوم: اضافه به فعل دیگری می شود مانند حق نفقه.

06:25 ـ سوم: اضافه می شود بسبب فعل خودش مانند حق تحجیر.

07:05 ـ چهارم: اضافه می شود به سبب فعل دیگری مانند حق ابوّت.

07:25 ـ چهار قسم از اضافه، به ما نحن فیه مربوط نیست .

07:35 ـ قسم پنجم: که اضافه شده به ذی الحق مانند حق المارّة که از ثمره درختان در مسیر استفاده شود و یا حق الشرب از انهار که ما نحن فیه حق یتامی و حق مساکین از این نوع اضافه حق است.

09:00 ـ آیا همه این افراد که حق و اهلیت و استحقاق را دارند آیا واجب است به همه شان پرداخت شود، یا کسی که رود خانه ای دارد آیا باید به همه افرادی که از آنجا گذر می کنند باید آب بدهد.

10:25 ـ اگر نذر کند مثلا به علماء و طلاب چیزی بدهد با اینکه همه علما و طلاب دنیا اهلیّت دارند ولی آیا باید به همه آن ها برساند لیکن چون جنبه مصرفیت دارد لزومی ندارد به همه افراد برساند.

10:50 ـ مثلا اطعامی وقف شده است برای زوار آیا باید به همه زوار عالم بدهند یا به اندازه ای که در دسترس و مصرف بوده است بدهند یا وصیت کرده است به غرباء یا مساکین یا زائرین یا هر عنوانی بدهند که در وصیت و نذر و وقف با اینکه حق برای همه بنحو استیعاب وجود دارد ولی لزومی ندارد به همه افراد تماما برسد.

12:10 ـ اگر شک کنیم سهم سادات، برای سه طایفه یتیم و مسکین و ابن سبیل، ملک مشاع است یا حق است و نتوان به اصل عدم تمسک کرد بنابراین راجع به حکم شرعی می گوییم که آیا رساندن به جمیع این سه طایفه واجب است چه ملک باشد و چه حق باشد یا اینکه وجوب به بعضی از آن ها است چون جنبه مصرفیت دارد و به بعضی از ایشان برسد کافی است.

13:40 ـ قدرمتیقّن وجوب صرف در بعض متیقّن است و ما زاد بر آن مشکوک است لذا می توان به اصل عملی تمسّک کرد و گفت وجوبی به صرف به أجمعشان نیست تنها این اشکال وجود دارد که

14:30 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که بر خلاف مشهور، یتامی و مساکین و ابن سبیل را جنس نمی دانند چراکه ثابت نمی شود جنبه جنسیّت اما برائت جاری می شود در نتیجه مصرفیت پس سهم سادات درحالتی که به هر سه طایفه برسد باید در هر طایفه، عدد اقلّ جمع که لااقلّ سه نفر است پرداخت شود.

16:45 ـ در اخبار و روایات عبارت "اتوا الخمس" نداریم بلکه اتوا الزکاة داریم و در خمس همه خمس باید به امام برسد.

17:50 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: انّی کنت ولّیت الغو فأصبت أربع مائة ألف درهم و قد جئت بخمسها ثمانین ألف درهم و کرهت أن أحبسها عنک و هی حقّک الذی جعل الله لک فی أموالنا، که حضرت می پذیرند.

19:10 ـ روایت دیگر از امام باقر علیه السلام: ...انّ لنا الخمس فی کتاب الله.

19:30 ـ روایت دیگر از امام کاظم علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: ..و اخراج الخمس من کلّ ما یملکه احد من الناس حتی یرفعه الی ولیّ المؤمنین و أمیرهم و من بعده من الائمة من ولده.

20:30 ـ روایت دیگر از امام صادق علیه السلام: خذ مال الناصب حیثما وجدته فادفع الینا الخمس.

21:00 ـ روایت دیگر از امام هادی علیه السلام: عن رجل اصاب من ضیعته مائة کر ...و بقی فی یده ستّون کرا ما الذی یجب لک من ذلک ..فوقّع علیه السلام: لی منه الخمس ممّا یفضل من مؤونته.

21:40 ـ روایت دیگر از امام هادی علیه السلام: امرتنی بالقیام بأمرک و أخذ حقّک فأعلمت موالیک بذلک فقال لی بعضهم بأیّ شیئ حق فلم أدر ما اجیبه فقال: یجب علیهم الخمس.

22:20 ـ روایت دیگر از امام صادق علیه السلام: علی کلّ امراء غنم أو اکتسب الخمس مما أصاب لفاطمة علیها السلام و لمن یلی أمرها من بعدها من ذریّتها الحجج علی الناس فذلک لهم خاصّة یضعونه حیث شاؤوا و حرم علیهم الصدقة حتی انّ الخیاط لیخیط قمیصا بخمسة دوانیق فلنا منه دانق.

23:50 ـ روایت دیگر: ...و اما وجه الامارة قوله تعالی: و اعلموا انّما غنمتم.

24:30 ـ روایت دیگر از امام باقر علیه السلام: فی قول الله عزوجل: واعلموا انّما غنمتم من شیئ فأنّ لله خمسه و للرسول و لذی القربی قال هم قرابة رسول الله صلی الله علیه و آله و الخمس لله و للرسول و لنا.

25:00 ـ مشخص می شود تمام خمس برای خداست و رتبه دوم تمام خمس برای پیامبر اکرم است و در رتبه سوم تمام خمس برای ذی القربی است اما برای یتامی و مساکین و ابناء سبیل تبعیّت دارند.

26:45 ـ اشکال اینست که وقتی از این روایات تمام خمس باید به امام علیه السلام برسد پس در زمان غیبت چطور درصورتی که خطاب به مردم که اتوا الخمس نیامده است یا خمس معدن به چه کسی می رسد.

28:15 ـ در زمان حضور معصوم تمام خمس به ایشان داده می شده و هر طور که مایل بوده اند صرف می فرمودند که صریح روایات در این مضامین است که: قسّم بینهم، أن یعطیهم علی قدر ما یکفیهم، اذا زاد یأخذ لنفسه، أکمله من نفسه.

28:50 ـ در زمان غیبت امام که از وقایع حادثه است به مقتضای حکومت شرعیه باید به حاکم شرع پرداخت شود یا شخص وکالت از حاکم شرع می گیرد و خمس را اداء می کند.

29:10 ـ در پرداخت سهم سه طایفه باید حداقل جمع لحاظ بشود و نه بقول مشهور که اکتفاء به یک نفر شود.

0598 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس (نوار 10 ـ درس 3) ـ شب شنبه 9 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/10/27 ش

00:10 ـ هر کسی که سهم سادات دارد اکتفاء نکند به یک نفر از یتامی یا یک نفر از مساکین یا یک نفر از ابناء سبیل، بلکه به متعددی از هر کدام بدهد البته استیعاب لازم نمی باشد.

01:20 ـ سهم سادات باید به حاکم شرع برسد یا شخص به وکالت از حاکم شرع به سادات برساند.

02:10 ـ وقتی سادات مالک اند پس جنس که کلی طبیعی است مشاع می شود و افراز مشاع متوقف به رضایت شرکاء است و شخص که بخواهد تقسیم کند ولایتی بر کلی طبیعی ندارد بنابراین باید به حاکم شرع مراجعه کند تا برضای حاکم شرع که ولی کلّی طبیعی بر جنس است مشاع را افراز کند.

03:20 ـ مستحق خمس اولاد عبدالمطلب اند که چهار نفرند ابوطالب و عباس و ابوحارس و ابولهب هستند از ذکر و انثی.

04:50 ـ حضرت عبدالله فرزند عبدالمطلب که پدر پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله که پدر حضرت صدیقه سلام الله علیها هستند را نام نبرده اند چون واضح است و بحث در سهم سادات است که حضرت زهرا سلام الله علیها در بحث ذی القربی قرار می گیرند.

07:00 ـ روایت: انّ الصدقة لاتحلّ لبنی عبد المطلب.

07:40 ـ روایت دیگر: و هولاء الذین جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبی صلّی الله علیه و آله الذین ذکرهم الله تعالی فقال: و أنذر عشیرتک الأقربین و هم بنو عبد المطلب أنفسهم الذکر منهم والانثی لیس فیهم من اهل بیوتات قریش و لا من العرب احد ...من کانت امّه من بنی هاشم و ابوه من سائر قریش فانّ الصدقات تحلّ له و لیس له من الخمس شیئ.

09:50 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: لاتحلّ الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بنی هاشم.

10:20 ـ اینکه هم اطلاق بنی هاشم داریم و هم اطلاق بنی عبد المطلب داریم که اولاد هاشم منحصر است به اولاد عبد المطلب لذا هم میتوان گفت بنو هاشم.

11:25 ـ اشکال اینست که سهم سادات از برای آل محمد و ذریه رسول الله صلی الله علیه و آله می باشد.

11:50 ـ روایت دیگر: ...فالنصف له (للامام) خاصّة و النصف للیتامی و المساکین و ابناء السبیل من آل محمد صلی الله علیه و آله.

12:10 ـ روایت دیگر: قال فرض الله فی الخمس نصیبا لآل محمد صلی الله علیه و آله.

12:35 ـ نسبت آل محمد و ذریه رسول الله نسبت اخص است به أعم لیکن این روایات متعدد ذریه، شامل بنی عباس نمی شوند پس به مقتضی القاعده باید منحصر کنیم که سهم سادات به آل محمد است لذا بنی العباس و اینها اگر چه بنو عبدالمطلب اند ولی ذریه، أخص هستند.

14:20 ـ پاسخ بزرگان بر اجماع است که همه شان خمس می برند.

14:50 ـ پاسخ اینست که در روایات زکات داریم که: لاتحلّ الصدقة لبنی هاشم و العباس و نظرائهم، به اولاد ابوطالب و اولاد علی و اولاد عباس زکات نمی رسد چون تضاد خمس و زکات وجود دارد لذا با نفی زکات، خمس تعلّق خواهد گرفت چرا که أحد الضدین که منتفی شود دیگری ثابت است.

17:00 ـ پس روایاتی که انحصار در علویین است بواسطه أفضلیت است.

17:30 ـ در مورد اولاد مطلب که برادر هاشم است آیا خمس می رسد یا خیر.

18:30 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: قال انّه لو کان العدل ما احتاج هاشمیّ و لا مطلبیّ الی صدقة ان الله جعل لهم فی کتابه ما کان فیه سعتهم.

19:00 ـ از این روایت استدلال می کنند که هم بنو هاشم و هم بنو مطلب سزاوار خمس اند.

19:40 ـ برخی پاسخ می دهند که رسم است که وقتی یاء نسبت را می دهند به جزء اول می دهند به جزء ثانی نسبت داده می شود که منظور عبدمطلبی است.

21:10 ـ اشکال اینست که هر دو یکی است که عبد مطلبی همان هاشمی است و عطف می باشد.

21:40 ـ پاسخ می دهند که عطف اشکالی ندارد و می تواند عطف بیان و تفسیر باشد.

23:00 ـ اشکال اینست که نتوان گفت منظور عطف تفسیر باشد چون هر دو عبارت "لا" دارد وگرنه باید می فرمودند "لا هاشمی و مطلبی" پس معنایش اینست که هم به هاشمی می رسد و هم به مطّلبی.

23:15 ـ بلکه پاسخ این است که اولا این روایت ضعیف است.

24:05 ـ ثانیا این عبارت در روایت که: و هم بنو عبدالمطّلب أنفسهم الذکر منهم و الأنثی لیس فیهم من أهل بیوتات قریش و لا من العرب أحد.

25:00 ـ من کان امّه من بنی هاشم و أبوه من سائر القریش فانّ الصدقات تحلّ له و لیس له من الخمس شیئ.

25:50 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که سهم سادات منحصر است به بنی عبدالمطلب اما به بنی المطلب که برادر هاشم است سهم سادات نخواهد رسید.

0599 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس (نوار 10 ـ درس 4) ـ شب یکشنبه 10 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/10/28 ش

00:30 ـ آیا جایز است خمس (سهم ساداتش) به یک گروه از سه طایفه داده شود یا خیر مثلا تنها به مساکین یا یتامی یا ابن سبیل پرداخت شود.

01:20 ـ برخی بزرگان می فرمایند نباید اکتفاء به یک طایفه بشود.

01:40 ـ مشهور بر جواز پرداخت سهم سادات به یک یا دو یا هر سه طایفه معتقد اند.

03:00 ـ برخی می فرمایند که خمس را به امام علیه السلام می دهیم و امام شش قسمت می کنند و بر امام است که بینشان نسبت به موونه شان در سال تقسیم نماید و به همه گروه ها پرداخت می کند.

05:00 ـ برای کسی که خمس بر او واجب است باید دو نصف کند یکی سهم امام است و نصف سادات را به سه قسمت مساوی کند تا به هر سه طایفه فقیر و یتیم و ابن سبیل خمس برسد.

06:45 ـ در روایتی که: و نصف الخمس الباقی بین أهل بیته فسهم لیتاماهم و سهم لماسکینهم و سهم لأبناء سبیلهم یقسّم بینهم علی الکتاب و السنة.

07:15 ـ روایت دیگر: فیأخذ الامام علیه السلام منها سهم الله و سهم الرسول و سهم ذی القربی ثم یقسّم الثلاثة السهام الباقیة بین یتامی آل محمد و مساکینهم و أبناء سبیلهم.

08:05 ـ استدلال دیگر اینکه به جمیع این سه طائفه برسد این است که ذمه مکلف که خمس بر او واجب است اشتغال دارد به رساندن سهم سادات به هر سه طایفه لذا برائة از ذمه اش به این است که یقینا به هر سه طایفه برسد اگر یکی را نرساند شک برائت ذمه پیش می آید پس به مقتضای قاعده اشتغال باید به هر سه طایفه رسانده شود.

09:25 ـ دائما فعل امام حجت است ولی استدلال به وجوب نمی توان کرد چرا که فعل، محتمل است جنبه رجحان داشته است یا برای وجوب باشد پس فعل امام رجحان پرداخت به سه طایفه را می آورد.

10:35 ـ علاوه بر این وظیفه امام نسبت به جنبه امامیّت معصوم است که همه سادات عائله او هستند و باید نفقه همه را بدهد.

11:40 ـ اما برائت یقینی اینست که خیلی از موارد است که شخص برائت ذمه یقینی را حصول می کند ولی احتیاط واجب نیست.

13:10 ـ دوران امر بین تعین و تخییر گاهی وجوب به خصوصیت متعینه معلوم است ولی در اتیان به بدل آیا مسقط است یا خیر مثلا اگر شک کنیم با اطعام شصت فقیر وجوب عتق رقبه ساقط می شود یا خیر.

14:45 ـ هر جا دوران بین تعیین و تخییر بود و واجب متعیّن به خصوصیّت عینیّه اش وجوبش ثابت شد و شک به داشتن بدل کردیم بمقتضای اصل اصالة الاشتغال اینست که همان واجب متعیّن را بیاورد مثلا اکرم زیدا العالم که شک کند که زید عالم را اکرام کند یا مخیر است اکرام زید و عمرو عالم را پس برای حصول یقین باید زید عالم را اکرام کند یا اینکه دو شیئ را واجب کرد اکرم زیدا العالم و اکرم عمروا العالم که شک میکنیم دو واجب تعیینی داریم یا وجوب تخییری است که اصالة التعیین جاری می شود پس واجب است هر دو واجب را انجام دهد.

17:20 ـ اما در ما نحن فیه اصل وجوب ثابت نیست و دوران بین تعیین و تخییر در نحوه وجب شک حاصل شده است به عبارت دیگر دائما در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر اگر نحوه وجوب معلوم باشد و شک در مقام امتثال باشد قاعده اشتغال محکم است ولی اگر شک در نحوه وجوب بود اصالة البرائة جاری است.

18:10 ـ مثلا اکرم العالم آیا خصوصیت عالم عادل را می گوید یا هر عالمی، مخیر هستیم اینجا اصالة التخییر می آید و هر عالمی باشد برائت جاری است که در تمام مواردی که شک بین اقل و اکثر باشد دوران امر بین تعیین و تخییر است و اصل برائت جاری است و تخییر جایز است.

20:05 ـ در ما نحن فیه آیا مخیر به هر کدام هستیم یا متعین در هر سه طایفه هستیم بنابراین اصل برائت می آید و تخییر جاری است.

21:40 ـ همه قبول دارند که سهام سادات سه سهم است و کسانی که معتقدند به جنسیت یعنی به یک مسکین یا یتیم می توان داد یا اینکه لام تملیک نیست و استحقاق است اما برای سه طایفه اند حتی دلیل اینکه در مورد مصارف هستند نمی تواند به پرداخت به هر سه طایفه یا یکی از آن ها را پرداخت کند.

0600 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس (نوار 10 ـ درس 5) ـ شب سه شنبه 11 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/10/29 ش

00:10 ـ بحث در دادن سهم سادات از خمس به یکی از سه طایفه یا هر سه است.

00:30 ـ مشهور رساندن به یکی از طایفه را کافی می دانند.

02:00 ـ ادله قائلین به وجوب رساندن سهم سادات به هر سه طایفه را بیان می کنند، اول اینکه فعل معصوم و متعدد از روایات تقسیم بین هر سه طایفه می باشد.

03:05 ـ و ظاهر امر این بوده است که اقتراحی از سوی معصوم نبوده و باید سهام را به ذوالحق می رساندند بنابراین باید تأسی به فعل معصوم نمود.

04:15 ـ پاسخ اینست که فعل معصوم علیه السلام کاملا صحیح است ولی دلیل بر وجوب نیست چرا که محتمل است بنحو رجحان که ترک اولی نمی فرمایند انجام داده اند و اینکه همه شیعیان رعیت معصوم اند و وظیفه امام اینگونه اقتضاء می کرده است.

06:35 ـ دلیل دیگر اینکه در آیه شریفه: لله و للرسول و لذی القربی و الیتمامی و المساکین و ابن السبیل، این سه طایفه را با واو عطف، عطف می کند پس مفادش اینست که للیتامی و للمساکین و لابناء السبیل است پس نتوان فقط به یکی پرداخت نکرد.

08:00 ـ برخی پاسخ داده اند که یتامی و مساکین عام استغراقی است که جنس اند و فرق نمی کند که به یکی یا دو تا طایفه رساند یا بگوییم حق و استحقاق و مصرف است در اینجا موردی ندارد.

09:55 ـ ولی جوابش بیان خواهد شد.

10:20 ـ دلیل دیگر این بزرگان قاعده اشتغال است که باید به هر سه گروه، سهم سادات برسد.

11:20 ـ پاسخ اینست که دائما اصالت اشتغال در مواردی است که تکلیف منجّز باشد و شک در امتثال آن منجز باشد لاجرم قاعده اشتغال جاری است ولی اگر تنجز و ثبوت تکلیف مورد شک قرار گیرد نتیجه نمی دهد که به هر سه طایفه بدهد.

12:55 ـ بنابراین شک داریم که سه وجوب مستقل داریم یا واجب واحدی است که بر ذریه طاهره است و این سه طایفه مصادیقی از برای این کلی هستند یا خیر بنابراین چون سه ایجاب برایمان منجّز نیست پس مجری مجرای اصل برائت است و نه مجرای اصل اشتغال.

15:30 ـ اما دلیل دیگر مشهور که کفایت رساندن سهم سادات را به یک طایفه می دانند اینست.

15:45 ـ روایت بزنطی از امام رضا علیه السلام: سئل عن قول الله عزوجل واعلموا انّما غنمتم من شیئ فانّ لله خمسه و للرسول و لذی القربی و قیل له فما کان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله و ما کان لرسول الله فهو للامام، فقیل له أفرأیت ان کان صنف من الاصناف أکثر و صنف أقل ما یصنع به؟ قال علیه السلام: ذلک للامام أرایت رسول الله صلی الله علیه و آله کیف یصنع ألیس انّما کان یعطی علی ما یری، کذلک الامام.

17:15 ـ بنابراین در روایت سوال می شود آیا باید مساوی پرداخت یا خیر که معصوم می فرمایند هر چه صلاح بدانند می پردازند پس اقل و اکثری سبب تساوی نمی شود.

19:00 ـ اگر عبرت به عموم جواب باشد به این روایت می توان تمسک کرد که می توان به یکی از طوایف دون بعض رساند ولی اگر خصوصیت مورد، مانع از اخذ اطلاق عموم باشد نتوان به این روایت استدلال نمود.

20:25 ـ روایت از امام کاظم علیه السلام: انّ رسول الله صلی الله علیه و آله قال لأبی ذر و سلمان و المقداد أشهدونی علی أنفسکم بشهادة أن لا اله الاّ الله الی أن قال: و انّ علی بن أبی طالب وصیّ محمّد و أمیرالمؤمنین و أنّ طاعته طاعة الله و رسوله و الأئمّة من ولده و أنّ مودّة أهل بیته مفروضة واجبة علی کلّ مؤمن و مؤمنة مع اقام الصلاة لوقتها و اخراج الزکاة من حلّها و وضعها فی أهلها و اخراج الخمس من کلّ ما یملکه أحد من الناس حتّی یرفعه الی ولیّ المؤمنین و أمیرهم و من بعده من الائمة من ولده فمن عجز و لم یقدر الاّ علی الیسیر من المال فلیدفع ذلک الی الضعفاء من أهل بیتی من ولد الائمة...

24:15 ـ دلیل دیگرشان اینست که آیه مبارکه مفاد مصرف است که پاسخ بیان شد.

24:30 ـ برخی می فرمایند که اگر عنوان مصرفیت داشته باشد پس تمام سهام ششگانه نسبت به همه موارد است چطور تفکیک بین ملکیت و حق و مصرفیت بین اسهام امام و سادات وجهی ندارد.

26:20 ـ دائما هر امر واحد مشاعی که به متعدد نسبت داده شد لامحال ظهورش در تساوی است که اگر ما باشیم و ظاهر آیه شریفه و "لام" قاعده اش مساوات است که خمس شش قسمت مساوی تقسیم می شود و سه سهم به امام و سه سهم به سادات می رسد که هر جزء تقسیم به تساوی شود.

29:00 ـ آنگاه اگر یتامی وجود نداشت نتوان نصیب یتامی را به دیگری داد لذا حکم ساقط است یا این سبیل پیدا نشد همینطور باید سهم را ساقط بدانیم چراکه یسقط الحکم بسقوط موضوعه که این مطلب کاملا مردود است بیان خواهد شد.

0601 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس (نوار 10 ـ درس 6) ـ شب چهارشنبه 13 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/11/1 ش

00:05 ـ بحث در رساندن سهم سادات از خمس به طوائف سه گانه است که دلالیل طرفین مشهور به کفایت اختصاص به یک طایفه و مخالفین را بیان می کنیم.

01:35 ـ ظهور تمام قضایا در فعلیّت است که فعلیت ترتّب محمول است بر موضوع و گاهی قضیه اقتضائیه است یعنی قضیه مسوق است به افاده اینکه در موضوع، اقتضای این محمول را وجود دارد چه محمول قضیه خبریه باشد یا قضیه انشائیه باشد قضایا این ظهور را در فعلیت دارند.

02:50 ـ مطلب دیگر اینکه ظواهر در وهله اول عبارت اند از مقام استعمال که لفظی که متکلم بیان کرد در این معنا استعمال می شود که مرکز اصالة الحقیقه همین جاست پس اگر ندانستیم که لفظ را در معنای حقیقی یا معنای مجازی استعمال شده است به اصالة الحقیقه می رسیم که لفظ در معنای حقیقی اش استعمال شده است که هر یک از اصول چه اصالة العموم چه اصالة الاطلاق در مقام استعمال استفاده می شود.

04:25 ـ اصالة الظهور که در اصول بیان شده است یعنی آنچه که در لفظ بیان شده است مطابق با مقصود متکلم است، البته موانعی که در ظهور استعمالی با قرائن پیدا شده مانع جاری

جاری شدن اصالة الحقیقة خواهد بود و نتوان به قرینه گفت که لفظ در این معنا استعمال شده است.

05:15 ـ در مرحله دوم که آیا مطابقت مراد استعمالی با مراد جدی نفس الامری است گاهی وجود موانع به موانع عقلائیه اند مانند مخصصات لبیّة که مانع عقلی است و گاهی موانع دیگری است که از حال متکلم یا نحوه بیانش یا هر قرینه ای دیگر باشد.

06:30 ـ در مورد آیه شریفه که: فانّ لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل، این احتمال وجود دارد که قضیه اقتضائیه باشد که اقتضای رسیدن سهام به سه طایفه یتیم و فقیر و ابن سبیل است ولی ظهور لفظ وجوب رسیدن به هر سه طایفه را دارد.

08:00 ـ از طرفی معطوف شدن به لام و واو عطفی یعنی بعض از این طوائف اگر وجود نداشت باید سهمش ساقط شود یا ذخیره شود چرا که باید به مقتضای ظهور، تساوی بین اسهام باشد.

10:30 ـ بنابراین نتوانیم به این ظهور تمسک کرد از جهت فعلی و از نظر تساوی سهام، یا اینکه حمل کنیم بر واجب مشروطی پرداخت بشرط تساوی و وجود خارجی است.

11:45 ـ پس نتوانیم همزمان هم به ظهور قضیه در فعلیت و هم ظهور قضیه در تساوی رفتار کنیم مخصوصا اگر مثلا در شهر ابن سبیلی نباشد که قرار بر، گشتن در دیگر بلاد نیست.

12:30 ـ لذا استکشاف مصرفیت می کنیم که موضوع اصلی سادات و ذریه رسول الله است که نسبت به نیاز و وجود هر یک از این سه گروه از سادات هستند و به اغنیائشان نمی رسد.

13:50 ـ یا اینکه بمقتضای اصل عملی وقتی شک در اعتبار خصوصیت زائده می کنیم پس اصل برائت جاری است.

14:20 ـ همچنین تمام خمس از برای معصوم می باشد.

14:40 ـ روایت از امام باقر علیه السلام: فی قول الله عزوجل واعلموا انما غنمتم من شیئ فانّ لله خمسه و للرسول و لذی القربی قال علیه السلام: هم قرابة رسول الله صلی الله علیه و آله و الخمس لله و للرسول و لنا.

15:25 ـ در روایت از امام صادق علیه السلام: علی کلّ امرء غنم او اکتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة علیها السلام و لمن یلی امرها من بعدها من ذریّتها الحجج علی الناس فذلک لهم خاصة یضعونه حیث شاؤوا و حرم علیهم الصدقة حتّی انّ الخیاط لیخیط ثوبا بخمسة دوانیق فلنا منه دانق.

16:15 ـ در اینجا که حدود ده روایات برای اینکه تمام خمس به معصوم علیهم السلام می رسد لذا در مورد صحیحه بزنطی که اختیار با امام و معصوم است که: الامام یعطی علی ما یری.

18:10 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که شخص تمام خمس در زمان غیبت را طبق: ارجعوا الی رواة حدیثنا، به حاکم شرع برساند و او می تواند به برخی از این طوایف تخصیص دهد که جنبه نیابتی در عبارت "یعطی علی ما یری" حاکم نباید نفسانی باشد چرا که باید تقسیمش بر طبق شرع منطبق باشد و اگر در بلد خودش یتیم و مسکین یا ابن سبیل از سادات وجود داشت مشکل است به جای دیگر برساند.

21:15 ـ مشهور می فرمایند که امام با پرداخت سهم سادات اگر کسر آوردند از خودشان متقبل می شوند.

21:25 ـ برخی مخالف این مطلب هستند که اگر از سهم سادات کم آمد معصوم باید از مال خودش اضافه کند و اگر زیاد آمد مازاد را برای خود بردارند.

22:35 ـ برخی می فرمایند که عمل معصوم که به ما ربطی ندارد و خلاف ادب است که در کار معصوم دخالت کنیم چراکه معصوم علیه السلام در تمامی امور به درستی تصمیم می گیرد.

23:30 ـ پاسخ اینست که اگر تکمیل مال سادات از امام صرف وجوب تکلیفی بوده است یا وجوب حقی بوده است که در زمان غیبت هم تمام سادات در سهم امام هم حق دارند و باید از سهم امام برای سادات تتمیم کرد ولی اگر وجوب تکلیفی بوده است که امام علیه السلام از طرف خودشان این عمل را انجام می دانند.

26:25 ـ برخی نیز می فرمایند که مالی که مورد استحقاق سادات است جایز نیست تصرف در آن مال بدون اذنشان از روایت: لایحلّ مال امرء الاّ عن طیب نفس منه، لذا معصوم اگر قرار باشد کم و زیاد آوردن را سهام سادات را از دیگر سهام یا به دیگر سهام بپردازند که دیگر اقسام ستّه قرار دادن جائی نداشت در صورتیکه معصوم، سهم اختصاصی برای خود دارد.

29:00 ـ پاسخ اینست آن دو روایتی که در روایات خمس داشتیم هر دو مرسل اند و حجت نمی باشند.

0602 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس (نوار 10 ـ درس 7) ـ شب شنبه 16 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/11/4 ش

00:05 ـ بحث ما در جابجای مقادیر سهام از سوی معصوم بوده است که در صورت کسرمال، از خودشان جبران می فرمودند و اگر اضافه آمد به خودشان می رسد.

01:45 ـ آیا حکم تکلیفی بر امام صلوات الله علیه بوده است که بر ما لازم نیست.

02:55 ـ برخی که صراحتا مخالفت اند که جهتی ندارد که امام اضافه را بردارند یا کسری را از مال خود پرداخت فرمایند.

04:30 ـ روایت از امام کاظم علیه السلام: ...للامام علیه السلام نصف الخمس کملا و نصف الخمس الباقی بین أهل بیته فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لأبناء سبیلهم یقسّم بینهم علی الکتاب و السنة ما یستغنون به فی سنتهم فان فضل عنهم شیئ فهو للوالی (الامام) فان نقص عن استغنائهم کان علی الوالی أن ینفق من عنده بقدر ما یستغنون به و انّما صار علیه أن یمونهم لان له ما فضل عنهم.

06:35 ـ روایت دیگر: نصف الخمس للامام خاصّة و النصف للیتامی و المساکین و أبناء السبیل من آل محمّد صلّی الله علیه و آله الذین لاتحلّ لهم الصدقة و لا الزکاة عوّضهم الله مکان ذلک بالخمس فهو یعطیهم علی قدر کفایتهم فان فضل شیئ فهو له و ان

و ان نقص عنهم و لم یکفهم أتمّه لهم من عنده کما صار له الفضل کذلک یلزمه النقصان.

07:45 ـ برخی اولا: این دو روایت را مرسله و مرفوعه می دانند پس حجیّت ندارند و ثانیا: تاویل می کنند بلکه معصوم علیه السلام زائد بر سهم را حفظ و ذخیره می کنند در صورتیکه صریح روایت در مقدار زیادی که ملک امام است بمناسبت وقتی است که هر گاه کسر بیاید بجایش قرار دهند.

09:30 ـ پاسخ اینست که جهت وثوثق بیان حکم واقعیت در این دو روایت بدیهی است چون مخالف عامه است پس در مقام تقیه نبوده است و از نظر رجال که حمّاد بن عیسی موثق بالاجماع است و ثانیا عمل اصحاب از صدر اول به این دو روایت وثوق را ثابت می کند و تاویل روایت نیز جا ندارد.

11:25 ـ مخالفین برای برداشت زائد و جبران کسر سهم سادات را نسبت به امام، سه دلیل دیگر ارائه می کنند.

12:30 ـ اول: خمس بر مستحق اصناف سه گانه، حقشان است و تسلط به سهمشان بدون اذن آن ها بر هیچ کس جایز نیست چراکه: لایحلّ مال امراء مسلم الاّ عن طیب نفس منه، که معصوم چنین نمی کنند که دو روایت اخیر معارض با این روایت لایحل می باشد.

13:40 ـ دلیل دوم: خداوند سهمی برای امام قرار داده است و سهمی هم برای سادات قرار داده است پس اگر مقادیر جابجا شود آن تفصیل و تقسیم عبث می آید چرا که التفصیل قاطع للشرکة لذا تفصیل دادن سه سهم امام و سه سهم سادات به معنای در مال یکدیگر دخالت و شراکت ندارند.

16:50 ـ دلیل سوم: اگر قائل به جبران زیاده و نقصان شویم بنابراین گویا صاحبان اسهام را واجب النفقه دانستیم درصورتی که موارد وجوب نفقه محصور و مشخص اند به والدین و اولاد و زوجه و امه و عبد لذا با قبول این وجوب، باید سادات را هم واجب النفقه دانست.

18:05 ـ پاسخ هر سه دلیل را بیان می کنیم.

18:20 ـ اولا: فعل معصوم در جبران زیاده و نقصان سهم سادات قطعا کاشف از جواز آن است ثانیا دلیل نداریم که این مقدار از خمس ملک مشاع این اصناف سه گانه باشد که مشروحا بیان کردیم.

19:20 ـ وقتی قدر متیقن این باشد که از مصرف باشند لذا با زیاد آمدن سهام، امر دایر است بین ذخیره برای آینده یا اینکه برای دیگر سادات بگذارند یا برای خودشان بردارند که در این روایت نشان می دهد می توانند برای خودشان بر دارند، ثالثا بر فرض اینکه سادات را مالک این سهام بدانیم، ملکیتشان به مقدار کفایتشان به موونه سالشان خواهد بود و دلیلی نداریم که ملکیت علی الاطلاق به زائد بر موونه، داشته باشند.

20:35 ـ چهارم: بحسب روایات متواتره أئمه معصومین علیهم السلام، مالک دنیا و من فیها و ما فیها هستند و ملکیت دیگران در طول است مانند مالکیت عبد که در طول مالکیت مولا است، خامسا: طبق روایات متعدده تمام خمس ملک امام است پس اگر زیاد آمد یا کم آمد هر کاری بخواهند انجام می دهند و نه اینکه مال دیگری را برای خودشان بر می دارند.

23:25 ـ در اخبار زکات هم داریم که اگر کم و زیادی آمد بر امام است که جبران و انفاق نمایند که" کان علی الوالی أن ینفق علیهم.

24:10 ـ مرحوم آقای میلانی قول مشهور را در ما نحن فیه قبول دارند.

0603 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس ـ ابن السبیل (نوار 10 ـ درس 8) ـ شب یکشنبه 17 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/11/5 ش

00:15 ـ در اینکه ابن سبیل فقیر نیست و فقط در راه مانده است.

01:15 ـ در مورد یتیم آیا باید احتیاجش لحاظ شود یا خیر.

01:50 ـ بدیهی است که در مورد مساکین باید احتیاج اعتبار شود.

02:30 ـ برخی می فرمایند که خمس بجهت رفع حاجت تشریع شده است درصورتی که در روایات داریم که امام صادق علیه السلام می فرمایند که غنی ترین فرد مدینه باشم باز هم خمس، حق ما است.

04:05 ـ حیثیّت شؤون مقام ولایت ایجاب می کند که مردم باید به مال و نفوسشان خشوع داشته باشند و خمس را به امام پرداخت کنند.

07:00 ـ ابن سبیل که جنبه اضافه اش به سبیل است یعنی معرفش در راه ماندگی است.

07:45 ـ لذا ابن سبیل را با مساکین در یک ردیف قرار داده شده است لذا ظهور ابن سبیل به اینکه در شهر خودش عنی باشد ولی اطلاق دارد به غنی و فقیر که در راه و بلد غربت، محتاج مانده است.

09:00 ـ اگر ابن سبیل بتواند در بلد غربت استقراض کند آیا خمس بر او تعلق می گیرد یا خیر.

09:30 ـ و اینکه ابن سبیل بتواند بیع مال غایب انجام دهد تا به مبلغی دست بیابد.

10:35 ـ آیا نوع سفرش که سفر معصیت یا طاعت بوده باشد در استحقاق خمس دخیل است یا خیر.

11:35 ـ تمام عمومات و اطلاقات قرآنی، بلکه تمام عمومات که جنبه استعمالی اش را به اصالة الحقیقة داریم باید نوعا وثوق به مرام و مقصودش برسیم پس اصالة العموم جنبه طریقیت دارد لذا تعبد شرعی و حتی عقلی برای اصالة الظهور و اصالة العموم وجهی ندارد لذا در مثل قرآن مجید که علم اجمالی داریم که تخصیصاتی به بعضی از این عمومات و اطلاقات خورده است لذا قهرا اصالة الاطلاق و اصالة العموم جاری نخواهد شد پس باید مخصص و مقید را فحص کنیم.

15:45 ـ علاوه بر اینکه در مواردی علم اجمالی داریم بلکه در مخصصات منفصل یا مواردی که قانونی بنحو کلی بخواهد وضع شود، جنبه وثوق به مقصود جدی حاصل نمی شود مگر با فحص از مخصص و مقیّد.

16:30 ـ در ما نحن فیه: انّما غنمتم فأنّ لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل، یتامی که اطلاق دارند چه غنی چه فقیر باشند و ابن سبیل هم اطلاق دارد چه متمکن از قرض گرفتن باشد یا نباشد یا متمکن از بیع مال غایبش باشد یا نباشد یا سفرش معصیت باشد یا نباشد، پس نسبت به این اطلاقات باید فحص مخصص کنیم.

18:30 ـ اگر مخصص و مقیدی پیدا نکردیم ولی به برخی چیزهایی دست یافتیم که جنبه نوعیت از بین برود باز هم نتوان به عموم تمسک کرد.

19:05 ـ در آیه زکات: انّما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلّفة قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضة من الله، در مورد ابن سبیل تقیید سفر به طاعت است.

19:50 ـ از طرفی صریح روایات، خمس را بجای زکات برای سادات در نظر گرفته شده است.

20:45 ـ روایت: وابن السبیل أبناء الطریق الذین یکونون فی الاسفار فی طاعة الله فیقطع علیهم و یذهب مالهم فعلی الامام أن یردّهم الی أوطانهم.

22:15 ـ بنابراین با وجود این روایات و وجود قرینه عدم سفر معصیت در مقابل اطلاق ابن سبیل ذکر شده لذا احراز اطلاق نشده است پس احراز امتثال به اینست که به اصالة الاطلاق تمسک نکنیم و به مقتضای اصالة الاشتغال قدر متیقن را اخذ کنیم بنابراین مرحوم آقای میلانی می فرمایند که شرط دریافت سهم سادات از خمس برای ابن سبیلی است که سفرش، سفر معصیت نبوده باشد.

25:25 ـ اگر معنای عبارت "یُقطع علیهم" به این باشد که بدون چاره باشند بنابراین خمس به ابن سبیلی که توانایی استقراض یا فروش مال غایبش را داراست تعلق نمی گیرد ولی اگر یقطع علیهم، به معنایی که در روایات آمده است که "یذهب مالهم" باشد فرقی در گرفتن خمس نمی کند که چاره و تمکن از قرض و بیع داشته باشد یا نداشته باشد ولی مشهور قول اول را اختیار کرده اند.

26:30 ـ در مورد یتامی اگر قرار باشد فقیر باشند که در زمره مساکین قرار می گرفت پس اگر غنی هم باشد باید این خمس به او تعلق بگیرد.

27:35 ـ در جهت دیگری در مورد یتامی ملاحظه می شود که اگر فقر را در مورد یتیم معتبر بدانیم آیا یتیمی که واجب النفقه مادرش باشد، آیا وجوب انفاق سبب خروج از عنوان فقرش می شود.

28:50 ـ روایت: ...و جعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس.

29:05 ـ از این روایت بر می آید که یتیم باید فقیر باشد و در مورد اینکه سهم جدا نسبت به مساکین قرار داده اند بلحاظ اهتمام شأنشان بوده است با اینکه ایتام فردی از افراد مساکین بحساب می آیند ولی جداگانه و مقدّم ذکر شده اند.

30:45 ـ روایت دیگر: ..یقسّم بینهم علی الکتاب و السنة ما یستغنون به فی سنتهم، پس اگر یتیم قرار است غنی بوده باشد که یستغنون در سالش، معنی نداشت.

31:30 ـ و در روایت: ...و النصف للیتامی و المساکین و أبناء السبیل من آل محمّد صلی الله علیه و آله الذین لاتحلّ لهم الصدقة و لاالزکاة عوّضهم الله مکان ذلک بالخمس فهو یعطیهم علی قدر کفایتهم، پس اگر قرار بود یتیم فقیر نباشد لذا موضوع نداشت.

31:50 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که در یتیم از سادات برای گرفتن خمس، فقر معتبر می باشد.

0604 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس ـ الیتامی (نوار 11 ـ درس 1) ـ شب دوشنبه 18 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/11/6 ش

01:20 ـ از روایات مذکوره شرط احتیاج در یتیم را استفاده می کنیم و نیز در روایات دیگر که: یقسّم الامام علیه السلام بینهم علی قدر کفایتهم.

02:40 ـ گاهی خاص با عامی که متفق در حکم هستند نسبت به بیان اهتمام به شأن خاص جداگانه ذکر می شوند مانند آیه شریفه: حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی.

03:35 ـ اگر یتیم واجب النفقه کسی بوده است که غنی باشد مانند مادرش یا جد پدری یا مادری اش و یا مسکینی که واجب النفقة شخص دیگری است.

04:30 ـ آیا شخص غنی می تواند به واجب النفقه اش که سید است از سهم سادات خمس بدهد یا به دیگری که تحت نفقه غیر است خمس بپردازد یا خیر.

06:20 ـ در ملاحظه این دو حکم که وجوب انفاق و وجوب اعطاء خمس را نمی توان در یک مورد اعمال نمود چرا که هر یک از حکمین موضوع دیگری را رفع می کند مثلا اگر نفقه بدهد و غنی شود دیگر فقیر نیست که خمس برسد یا اگر خمس بدهد مخصوصا به اندازه نفقه سالش دیگر وجوب نفقه موضوعیت ندارد.

08:20 ـ اگر بگوئیم که وجوب نفقه ارجحیت به وجوب خمس دارد یا اینکه بگوییم نظیر متزاحمین است و باید به ترتّب قائل باشیم، که هر دو حکم فعلیّت دارد در نهایت وجوب انفاق مشروط به عدم وصول خمس است و نیز امتثال وجوب خمس مشروط به عدم انفاق به شخص است.

11:10 ـ پس تداخل همزمان دو حکم نسبت به خودش محال است پس نتوان گفت تخییر دارد ولی نسبت به دیگری که بخواهد خمسش را که واجب النفقه دیگری است پرداخت کند قائل به ترتّب شویم، بسیار مشکل است.

13:15 ـ در مورد زکات می دانیم که به واجب النفقه زکات داده نمی شود پس خمس هم که عوضیت از زکات است در مورد سادات است به همان ترتیب است پس باید بررسی روایات کنیم.

15:05 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: خمسة لایعطون من الزکاة شیئا الأب و الام و الولد و المملوک و المراة انّهم عیاله لازمون له.

16:00 ـ روایت از امام کاظم علیه السلام: قلت فمن ذا الذی یلزمنی من ذوی قرابتی حتّی لاأحتسب الزکاة علیهم فقال: أبوک و امّک، قلت أبی و دمّی قال علیه السلام: و الوالدان و الولد.

17:00 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: فی الزکاة یعطی من الأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة و لایعطی الجد و لا الجدّة.

17:20 ـ روایت دیگر از امام صادق علیه السلام: خمسة لایعطون من الزکاة الولد و الوالدان و المرأة و المملوک لانّه یجبر علی النفقة علیهم.

18:00 ـ در این روایت اولی و روایت اخیر از نظر فقه الحدیث آیا زکات مطلقا داده نمی شود یا اینکه مراد اینست که پدر به پسر و پسر به پدر نمی دهد که ظاهرش همین است چون قرینه: "یجبر علی نفقتهم" دارد.

19:25 ـ نکته دیگر "لانه یجبر علیهم" یا عیالهم به چه تعلیلی است اگر الزام به نفقه سبب اینست که از موضوع فقر خارج شوند پس در ما نحن فیه الزام به نفقه موجب می شود که غنی شوند لذا خمس به ایشان نمی رسد و دیگری هم نمی تواند به ایشان خمس بدهد.

21:50 ـ اما اگر تعبییر یجبر علیهم النفقه این باشد که واجب عینی است پس خود شخص نمی تواند خمسش را به افراد واجب النفقه اش بدهد ولی نسبت به اجنبی که حتی واجب النفقه دیگری باشد می تواند.

27:05 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که شخص نمی تواند به سادات واجب النفقه اش خمس بپردازد ولی به واجب النفقه غیر می تواند خمس بپردازد که احتیاط این است که مقدارش به اندازه موونه سال کامل مسکین نباشد.

0605 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس ـ نقل الخمس الی بلد اخر (نوار 11 ـ درس 2) ـ شب سه شنبه 19 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/11/7 ش

00:50 ـ مطلب اول: آیا حمل خمس به بلد دیگر جایز است یا خیر؟

دوم: بر فرض عدم جواز اگر خمس را به بلاد دیگری برد آیا فقط معصیت کرده ولی اداء واجب شده است بعبارت دیگر نقل خمس به شهر دیگر، عدم حلیّت تکلیفی است یا عدم حلیّت وضعی است.

01:40 ـ سوم اینکه: اگر حمل به جای دیگر کرد و تلف شد به تلف قهری و سماوی چطور؟ چون اگر اتلاف کند بدیهی است که ضامن است.

02:20 ـ چهارم: اگر در بلد خودش مستحق خمسی پیدا نکرد آیا جایز است نقل خمس یا خیر؟

03:00 ـ در ما نحن فیه نصی وجود ندارد لذا علی القواعد باید بحث نمود که مشهور عدم جواز نقل را می فرمایند.

03:25 ـ اولین دلیل بر حرمت نقل خمس نسبت به وجوب فوری اعطاء خمس است که جابجایی آن موجب تاخیر می شود.

03:50 ـ پاسخ اینست که در اینکه وجوب اعطاء خمس مانند سایر تکالیف است که فوریتی ندارد.، بلکه باید گفت مرادشان اینست که ذی الحق در صورت مطالبه باید فورا پرداخت کرد، جواب اینست که اگر در کوچه و خیابانی که شخص ساکن است پس نتواند به جای دیگر آن بلد برساند چراکه تأخیر در رساندن

در رساندن می باشد در صورتیکه چنین نیست.

06:15 ـ اگر خمس ملک مشاع باشد و افراد مستحق را مالک بدانیم که المساکین عام استغراقی بدانیم و لام تملیک باشد پس جمیع افراد مالک هستند بنابراین شخص نمی تواند فقط آن مقداری که ملک موجودین سادات مستحقی که در آن بلد هستند را حمل به بلدی دیگر نکند و بقیه را واجب است به جاهای دیگر که سادات دیگر هم هستند نقل بدهد.

07:50 ـ اما اگر خمس را ملکیت طبیعی کلی بدانیم، افراد حق مطالبه ندارند چون کلی طبیعی مالک است و مطالبه شان اثری ندارد که کلی طبیعی حاکم شرع است.

09:50 ـ اما اگر خمس را حق مالی بدانیم و سه طایفه موارد مصرف هستند که شخص باید آن را اداء کند و وجهی ندارد تمییزی قائل شویم بین سادات همان بلد یا بلاد آخر.

10:50 ـ چون خمس به عوض زکات قرار داده شده است، در مورد زکات نصوصی داریم که جواز نقل آن را به بلاد دیگر جایز می دانند و از آنجا که خمس بجای صدقه و زکات برای سادات، قرار داده شده است.

11:20 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: فی الرجل یعطی الزکاة و یقسّمها أله أن یخرج الشیئ منها من بلدة التی هو فیها الی غیرها؟ فقال علیه السلام: لابأس به.

11:50 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: فی الزکاة یبعث بها الرجل الی بلد غیر بلده قال علیه السلام: لابأس أن یبعث بالثلث أو الربع.

12:20 ـ روایت دیگر: سألت أبا الحسن الثالث علیه السلام عن الرجل یخرج زکاته من بلد الی بلد آخر و یصرفها فی اخوانه و هل یجوز ذلک قال علیه السلام: نعم.

12:50 ـ به مقتضی القاعدة چه بگوئیم خمس کلی طبیعی است یا حق مالی است جایز است حملش به بلدی دیگر.

13:15 ـ مطلب دوم: اگر جایز نباشد و به بلد دیگری ببرد آیا برائت ذمه حاصل می شود یا خیر.

13:35 ـ اگر خمس را ملک مشاع افراد بدانیم پس نصیب دیگران را جای دیگر برده است پس برائت ذمه حاصل نشده است ولی اگر خمس را ملک کلی طبیعی است یا خمس حق مالی است، بر فرض معصیت تکلیفی بواسطه نقل دادن خمس، این جنبه وضعی که ایصال ملک و ایصال حق به صاحبانش محقق شده است لذا برائت ذمه حاصل شده است.

15:25 ـ مطلب سوم: در مورد تلف شدن سماوی خمس در حمل و نقل آن، آیا ضامن است، گاهی ضمان بمعنای اشتغال ذمه است به مثل یا قیمت و گاهی ضمان به معنای عهده است که بر شخص واجب است از عهده بر آید که معنای اعم ضمان است که بر حسب مبانی متفاوت است، اگر خمس را حق مالی بدانیم و در راه تلف شود پس مال شخص تلف شده است لذا ضمانی ندارد ولی هنوز خمس بقیه اموالش بر گردنش می باشد.

18:05 ـ اما بر مبنای اینکه خمس را ملک بدانیم اگر ملک کلی طبیعی باشد باز همضمان به معنای عهده است و ما دامی که فرد خمس را قبض نکرده است پس ضمانی در کار نیست ولی خمس اموالش هنوز به گردنش می باشد.

19:15 ـ اما اگر خمس ملک مشاع افراد بدانیم چون مقدار ملک افرادی که مالک این خمس در بلد خودش بودند و بی دلیل حمل به بلد دیگر کرده است و در دست شخص تلف شده است بنابراین ضامن آن مقدار از نصیب سادات موجود در بلد خودش است و ضامن تمام خمس تلف شده نیست اگر مقدار خمس مستحقین بلدش کمتر از میزان تلف شده باشد.

20:40 ـ مطلب چهارم: اگر در بلدش مورد مستحق از سادات فقیر یا یتیم یا ابن سبیل نبود، واجب است به بلاد دیگر حمل کند و در صورت تلف شدن در حمل و نقل چون به واجبش عمل می کرده است مشکل است بگوییم ضمانی بگردنش است همینطور که در مورد زکات هم ضامن نمی باشد.

23:20 ـ در مورد اعتبار ایمان شیعه اثنی عشری در مورد یتامی و مساکین و ابناء سبیل،که برخی معتبر می دانند ولی عدالت را معتبر نمی دانند.

0606 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس ـ اعتبار الایمان و العدالة (نوار 11 ـ درس 3) ـ شب چهارشنبه 20 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/11/8 ش

00:15 ـ خلاصه ای از برخی مباحث جلسات قبل.

03:05 ـ با اینکه المساکین عام استغراقی است بیان شد که نتوان به عموم استغراقی أخذ کرد با اینکه در جهت استحقاق و اهلیّت خمس منافاتی ندارد ولی در وجوب اعطاء خمس، مراد جنس مساکین و یتامی است.

05:35 ـ حجیت اطلاق، منوط به اینست که قدر متیقّن در مقام تخاطب نبوده باشد پس چون خمس عوضیت از زکات است و چون در زکات ایمان معتبر است لذا قدر متیقن در مقام تخاطب اینست که ساداتی که خمس به او داده می شود باید شیعه دوازده امامی باشد پس مرحوم آقای میلانی می فرمایند که نتوان اطلاق خمس را بر مخالف دانست و خمس فقط به شیعه اثنی عشری امامی می رسد.

09:10 ـ ممکن است این توهم پیش آید که دوران امر بین اقل و اکثر شده است برائت از اکثر جاری می شود و کفایت بمجرد مسکین بودن مستحق باشد ولی اگر در اقل و اکثر بین خاص و عام باشد برائت شرعی و عقلی جاری نیست و قاعده اشتغال محکم است.

10:20 ـ بین جواز اعطاء خمس به مخالف و جواز اعطاء فقط به مؤمن پس بنا بر قاعده اشتغال نباید تعدی به سادات

نباید تعدی به سادات شیعه بشود.

11:40 ـ با اینکه در ما نحن فیه نصی نداریم در مورد عدم جواز اعطاء خمس به مخالف ولی این دو روایت را بیان می کنیم:

12:15 ـ روایت: ...و انّما جعل الله هذا الخمس لهم خاصه دون مساکین الناس و أبناء سبیلهم انّما جعل عوضا لهم من صدقات الناس تنزیها من الله لهم لقرابتهم برسول الله صلی الله علیه و آله و کرامة من الله لهم فجعل الله لهم خاصة من عنده ما یغنیهم به عن أن یصیرهم فی موضع الذل و المسکنة.

13:45 ـ در عبارت "کرامة من الله" باید قابلیت کرامت از سوی خدا را داشته باشد پس کسی که ولایت اهل بیت را ندارد اهلیت و قابلیت این کرامت را ندارد لذا ایمان شرط دریافت خمس است.

14:10 ـ در روایات این عبارت را داریم: الخمس لنا و نیز در روایات زکات به این امر اشاره شده است.

14:35 ـ روایت از امام رضا علیه السلام: ...فانّ الله عزوجل حرّم أموالنا و أموال شیعتنا علی عدوّنا.

15:10 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که ولایت و ایمان و اثنی عشری بودن در گیرنده خمس شرط است.

16:35 ـ برخی می فرمایندکه در آیه: أفمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لایستوون پس در مقابل ایمان فسق است لذا همینطور که ایمان را شرط کرده ایم برای دریافت خمس سادات مومن پس فاسق نبودن هم لازم است چرا که الفاسق لیس بمؤمن.

18:00 ـ پاسخ اینست که در تفاسیر فاسق به کافر تعبییر شده است پس الکافر لیس بمومن است پس ربطی به ما نحن فیه ندارد.

18:25 ـ دلیل دیگر اینکه فاسق معونه ظالم است که در آیه: لاترکنوا الی الذین ظلموا، پس لاترکنوا بر فاسق صادق است و نیز آیه: لایوادّون من حادّ الله پس کسی که فاسق است و عادل نیست من حاد الله بر او صادق است و اعطای خمس به او جایز نیست.

19:45 ـ پاسخ اینست که اعانه ظالم در جهت ظلمش حرام است لذا اولا: ظالم در این موارد که معنای اعم ظالم بنفسه باشد را قبول نداریم، ثانیا: اعانه فاسق در جهت ظلم جایز نیست ولی در جهت معاش جایز است مگر اینکه متجاهر به فسق باشد.

22:55 ـ نهی از منکری که واجب است جنبه مقدمیّت دارد برای ترک منکر و گرنه بعد از صادر شدن منکر از شخص هر توبیخی جنبه نهی از منکر نمی باشد بلکه مجازات است و امر بمعروف نیز وادار کردن به واجب است.

23:45 ـ اکنون اگر اعطاء خمس به شیعه جاهر بالفسق موجب ادامه فسقش بشود پس ترک اعطای خمس مقدمه از برای ترک معصیت باشد واجب می شود لذا اعطاء خمس به آن شخص جایز نمی باشد در صورتیکه چون خمس عبادت است نیازی به جواز ندارد.

25:30 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که برای گیرنده خمس نسبت به سادات مستحق، عدالت و فسق را شرط نمی دانند ولی عدم جهر به فسق را شرط خمس می دانند.

0607 - مبحث الخمس ـ تعلّق الخمس ـ سهم الامام ـ الانفال (نوار 11 ـ درس 4) ـ شب شنبه 23 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/11/11 ش

01:00 ـ بحث در موارد سهم امام که انفال از جمله آن است.

01:05 ـ انفال بر پنج بخش است اول: زمینی که به غیر قتال گرفته شود چه تسلیم کنند یا ترکش کنند.

01:30 ـ دوم: زمین موات.

02:00 ـ سوم: سواحل دریاها.

02:10 ـ چهارم: رئوس جبال.

02:20 ـ پنجم: دره ها و جنگل ها.

03:05 ـ انفال جمع نفل است و نفل بمعنی زیاده است که در آیه شریف: و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلة.

03:40 ـ بعضی لغویین "نفَل" را غنیمت و برخی "نفل" را زیاده معنا کرده اند که جمع آن انفال است که زیادتی بر خمس است.

04:40 ـ آیه شریفه: یسألونک عن الأنفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و أصلحوا ذات بینکم و أطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین.

05:05 ـ در آیات خمس و در آیه فیئ که: و ما أفاء الله علی رسوله من أهل القری فلله و للرسول و لذی القربی، عبارت ذی القربی وجود دارد ولی در آیه انفال عبارت "ذی القربی" نداریم لیکن عموماتی داریم که: ما کان لرسول الله صلی الله علیه و آله فهو للامام، علاوه بر این اخبار خاصه ای داریم که بیان می کنیم.

06:00 ـ اینکه در انفال و خمس و فیئ تعبیر به "لله" می شود با اینکه عالم همه متعلق به خداست و می دانیم که ملکیت مبدأ متعال، آن ملکیّت شرعیه اعتباریه نیست بلکه ملکیت تکوینیه حقیقیه حقّة است، اما یا تشریفا بیان شده است یا اشاره به ملکیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امام است که وابسته ملکیت الهی است که حق متعال جلّ و علی، منه الوجود است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و أهل بیت معصومین علیهم السلام، من به الوجود اند که جمیع کائنات لأجلهم خلق شده است.

09:35 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: الانفال ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأیدیهم و کلّ أرض خربة و بطون الأودیة فهو لرسول الله صلّی الله علیه و آله و هو للامام من بعده یضعه حیث یشاء.

11:20 ـ در مورد شخصی که زمین خرابه ای که شروع به احیائش کند در بعض اخبار است اگر تا سه سال نتوانست حاکم می توانند از او بستانند که در جای خودش بحث می کنیم.

13:15 ـ روایت دیگر از امام کاظم علیه السلام: ...و له بعد الخمس الانفال و الانفال کلّ ارض خربة باد أهلها و کلّ ارض لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب و لیکن صالحوا صلحا و أعطوا بأیدیهم علی غیر قتال و له رؤوس الجبال و بطون الأودیة و الآجام و کلّ ارض میتة لا ربّ لها و له صوافی الملوک ما کان فی أیدیهم من غیر وجه الغصب لانّ الغصب کلّه مردود و هو وارث من لا وارث له یعول من لا حیلة له.

18:00 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: انّ الانفال ما کان من أرض لم یکن فیها هراقة دم أو قوم صولحوا و أعطوا بأیدیهم و ما کان من أرض خربة أو بطون أودیة فهذا کلّه من الفیئ و الأنفال لله و للرسول فما کان لله فهو للرسول یضعه حیث یحبّ.

19:20 ـ روایت دیگر: انّ للقائم بأمور المسلمین الانفال التی کانت لرسول الله صلی الله علیه و آله قال الله عزوجل: یسألونک عن الانفال قل الأنفال لله و الرسول، و انّما سئلوا الأنفال لیأخذوها لأنفسهم فأجابهم الله تعالی بما تقدّم ذکره و الدلیل علی ذلک قوله تعالی: فاتّقوا الله و أصلحوا ذات بینکم و أطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، أی الزموا طاعة الله فی أن لا تطلبوا ما لاتستحقّونه فما کان لله و لرسوله فهو للامام... .

21:10 ـ روایات در مورد خمس معادن را که بیان کردیم و از طرفی: من أحیا أرضا فهی له و نیز در مورد زمینی که در زمان فتح معمور بوده است، ملک مسلمین است باید بررسی جمع بین روایات شود.

22:50 ـ پاسخ اینست که معدن از انفال است عمومی است که همه معادن را می گیرد چه در اراضی موات چه در محیات چه در مفتوح العنوة باشد از طرفی عام دیگری هم داریم که: من أحی ارضا فهی له چه معدنی در آن باشد و چه نباشد، و از طرفی زمینی که مسلمین به قهر و با اذن امام فتح کنند هم ملک مسلمین است چه معدنی در آن باشد و چه نباشد لذا اگر توانستیم در ماده اجتماع عامین من وجه، طبق قواعد، ماده اجتماع را الحاق می کنیم بأحد العامین و گرنه باید دید صناعت چه اقتضاء می کند که بیان می کنیم.

0608 - مبحث الخمس ـ الانفال و المعادن (نوار 11 ـ درس 5) ـ شب دوشنبه 25 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/11/13 ش

00:10 ـ آیا معادن از انفال می باشد یا خیر.

00:20 ـ چهار وجه در مورد معادن وجود دارد، اول: روایاتی است که معادن را از انفال می دانند. دوم: روایاتی که خمس را در معادن واجب می دانند. سوم: معدنی که جزو ارض محیات باشد که ملک شخص بوده است. چهارم: معدنی که در زمین مفتوح العنوه باشد که ملک مسلمین بوده است.

02:45 ـ در مورد تملیک چهار پنجم پس از خمس معدن که برای مستخرج است و روایاتی که همه معدن را انفال و ملک امام می دانند تنافی وجود دارد.

03:20 ـ در مورد اینکه معدن ملک امام است چه در زمین محیات باشد و چه در مفتوح عنوه باشد متعارض با روایات زمین محیات و زمین مفتوح عنوه دارد.

04:35 ـ اگر دو عام بر حسب اطلاق دلیلشان در ماده اجتماع احراز هر دو ملاک بشود پس متزاحمین می باشند لامحال اگر یکی وجوب تعیینی بود و دیگری وجوب تخییری بود، تقدم با واجب تعیینی است چون واجب تخییری ملزم به اتیان نیست لذا بین ملزم و غیر ملزم تعارضی نخواهد بود لذا واجب تعیینی اختیار می شود.

06:25 ـ اما اگر یکی عام اصولی و استغراقی باشد و دیگری عام مطلق باشد چون برای مطلق، شمول بدلی وجود دارد قهرا عام مستغرق مقدم می شود بر عام مطلق.

07:35 ـ اما اگر یکی بدل داشته باشد و دیگری بدل نداشته باشد تقدم با آن است که بدلی ندارد.

08:00 ـ اگر یکی شرعا اناطه به قدرت نداشته باشد و دیگری که معارض آن است اناطه به قدرت داشته باشد بنابراین آنکه اناطه به قدرت ندارد چون ملاکش تامه است مقدم است.

08:40 ـ در ما نحن فیه، احد الدلیلین عام استغراقی است که تقدم دارد اما اگر احراز ملاک در هر دو نکردیم و شمول یکی از آن دو در ماده اجتماع اظهر باشد نسبت به شمول دیگری که احراز ملاک نشده است مقدم خواهد شد و بر فرض اینکه ظهور هر دو یکسان باشد ولی یکی از آن دو عام استغراقی باشد مقدم است به دیگری که عام مطلق می باشد.

10:40 ـ قول اول که معادن را از انفال می باشد و انفال ملک امام است.

11:00 ـ قول دیگر: معادن هر کجا که باشد ملک هیچ کس نیست و از مباحات است و از انفال نمی باشد.

12:00 ـ قول سوم: معادنی که در ملک امام یا اراضی موات یا آجام و اودیه بود ملک امام است و اگر در ملک مسلمین باشد متعلق به مسلمین و اگر در ملک شخص باشد با پرداخت خمسش ملک شخص می باشد.

12:50 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: سألت أباعبد الله علیه السلام عن الأنفال قال علیه السلام: هی القری التی قد خربت و انجلی أهلها فهی لله و للرسول و ما کان للرسول فهو للامام و ما کان من ارض الخربة لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب و کلّ ارض لاربّ لها و المعادن منها و من مات و لیس له مولی فماله من الانفال.

14:15 ـ برخی خدشه می کنند که "و المعادن منها" را تعبییر به "معادن التی منها" یا فیها را می فرمایند.

15:00 ـ پاسخ اینست که در نسخه روایتی که عبارت فیها در آن است ثابت نشده است و دیگر اینکه "معادن" مبتدی است و "منها" خبر آنست پس منها یعنی من الانفال می باشد.

16:00 ـ روایت از امام باقر علیه السلام: لنا الانفال قلت و ما الانفال؟ قال علیه السلام: قال منها المعادن و الاجام و کلّ ارض لاربّ لها و کلّ ارض باد أهلها فهو لنا.

16:40 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: قلت و ما لانفال؟ قال علیه السلام: بطون الأودیة و رؤوس الجبال و الاجام و المعادن.

17:20 ـ روایت از امام باقر علیه السلام: قال علیه السلام: لنا الانفال، قلت و ما الانفال؟ قال علیه السلام: المعادن منها و الاجام و کلّ ارض لا ربّ لها و لنا ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب و کانت فدک من ذلک.

18:20 ـ روایاتی که عبارات: المعدن فیه الخمس، را داشت، برخی می فرمایند که جمع بین این روایات و روایات خمس نظیر اینست که وقتی شخصی در اراضی موات که ملک امام است کنزی را پیدا کند آن را تملک می کند پس بدلیل حیازت للید ما أخذت، در اینجا هم وقتی معدنی را که ملک امام است پس از استخراج و پس از پرداخت خمسش بعد نصاب آن را تملیک می کنید.

20:00 ـ در اراضی مفتوح العنوه چون معادن از انفال عام استغراقی است و مقدم عام مطلق است پس همان بحث پیشین صدق می کند و تقدم با عام استغراقی است پس معدن همه اش ملک امام است.

21:35 ـ برخی بزرگان می فرمایند که معادن ملک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است که ملک امام است و اگر بدون اذن امام استخراج شود باز همه اش ملک امام است مانند اینکه شخصی در ملک دیگری امارتی بسازد یا چاهی بدون اذن صاحبش احداث کند همه آن احداث ها ملک صاحب زمین خواهد بود.

22:40 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که معادن همه اش ملک امام علیه السلام می باشد.

23:10 ـ در روایات عبارات مختلف در مورد انفال است از جمله: یضعه حیث یشاء، ...یجعله حیث أحبّ، ...لیس للناس فیها شیئ، ...فهو خالص للامام علیه السلام و لیس للناس فیها سهم، ...یضعه حیث یحب، ...کلّ ذلک للامام خالصا، و در قبال اینها روایت دیگری است که مضمنونش اینست: انفال برای خداست و رسولش و ما کان لله یقسّم بین الناس و ما کان للرسول فهو للامام علیه السلام.

24:30 ـ با اینکه این روایت سندش خوب است ولی یک روایت را در مقابل روایات متواتره نمی توان معارض دانست.

0609 - مبحث الخمس ـ الأنفال (نوار 11 ـ درس 6) ـ شب سه شنبه 26 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/11/14 ش

00:10 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: و سئل عن الانفال فقال علیه السلام: کلّ قریة یهلک أهلها أو یجلون عنها فهی نفل لله عزّوجلّ نصفها یقسّم بین الناس و نصفها لرسول الله صلی الله علیه و آله فما کان لرسول الله فهو للامام.

00:35 ـ فقط همین روایت است که نصفش را برای مردم می داند، در این روایت هم نسبت به آن همه روایات متواتره نمی تواند تعارضی ایجاد کند.

03:05 ـ امام علیه السلام هر آنچه که بخواهد می تواند زیاده از صفایای غنیمت، از غنیمت های جنگی بردارد یا اینکه امیر و وکیل امام از طرف معصوم بخواهد هر چه بردارد البته وکیل نباید اجحاف و زیاده روی نکند.

05:20 ـ صفایای ملوک به قانون الهی فی حد ذاته ملک امام است و گاهی آن غنیمت فی حد ذاته ملک امام نیست ولی اگر امام اختیار کند سببیّت دارد که ملک ایشان بشود.

06:15 ـ هر غنیمتی که به غیر اذن امام بدست آید اختصاص به امام دارد.

06:50 ـ اگر با اذن امام فتوحاتی شد یک پنجم اش ملک امام است و الباقی ملک محاربین است.

08:10 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: قطایع الملوک کلّها للامام و لیس

لیس للناس فیها شیئ.

08:50 ـ روایت دیگر: سالته عن الانفال فقال علیه السلام: کلّ ارض خربة أو شیئ یکون للملوک فهو خالص للامام و لیس للناس فیها سهم قال علیه السلام: و منها البحرین.

09:30 ـ روایت دیگر از امام باقر علیه السلام: قال علیه السلام: ما کان للملوک فهو للامام.

10:00 ـ روایت دیگر: ...و له بعد الخمس الانفال و الانفال کلّ ارض خربة .. و له صوافی الملوک ما کان فی أیدیهم من غیر وجه الغصب لانّ الغصب کلّه مردود.

10:35 ـ در برخی روایات هر آنچه ملک ملوک است از برای امام است که اعم از اشیاء ممتاز که مناسب ملوک است یا مطلق آنچه سلطان مالکش بوده است می باشد، ولی برخی روایات صوافی الملوک یعنی چیزهای ممتاز و قیمتی است که قول مشهور همین است.

12:55 ـ هر دو مثبت هستند پس مقیّد باید بدلالت التزامیه سالبه باشد لذا اگر تکلیف تعیینی شد و صرف وجوب باشد که به دلالت التزامیه نفی را برداشت کنیم که تعبییر به وحدت تکلیف می کنند، در ما نحن فیه "له صوافی الملوک" مفهوم لقب است و مفهوم لقب که حجیت ندارد و منافات ندارد چند صوافی ملک امام باشد پس تقیید نمی توان کرد اما شاید قول مشهور از این باب است که ما کان للملوک، اطلاق داشته باشد که امر اختصاصی و ممتاز باشد.

16:50 ـ در جایی که شک کنیم آن شیئ که ملک سلطان بوده است آیا از صوافی ملوک است یا خیر، مشکل می شود چرا که در شبهه مصداقیه نتوان تمسک به عام کرد.

18:10 ـ در مورد غصبی هم آنچه مرحوم آقای میلانی می فرمایند که غیر وجود روایات که استثناء می کنند اشیاء غصبی ملوک را حکم ما کان للملوک وقتی است که ملک ملوک باشد و چیز غصبی که ملک ملوک نمی شود پس هر آنچه که ملک ملوک است بجز موارد غصبی، ملک امام می شود.

19:10 ـ هر آنچه را که امام علیه السلام اختیار کند ملک ایشان است.

19:30 ـ روایت: کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا أتاه المغنم أخذ صفوه و کان ذلک له ثمّ یقسّم ما بقی.

19:55 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: قال سألته عن صفو المال؟ قال علیه السلام: الامام یأخذ الجاریة الروقة و المرکب الفاره و سیف القاطع و الدرع قبل أن تقسّم الغنیمة فهذا صفو المال.

21:15 ـ روایت از امام کاظم علیه السلام: و للامام صفو المال أن یأخذ من هذه الاموال، الجاریة الفارهة و الدابة الفارهة و الثوب و المتاع مما یحبّ أو یشتهی فذلک له قبل القسمة و قبل اخراج الخمس، که حکمت تشریعیه و مصلحت مهمه اش را بیان می فرمایند.

23:50 ـ آنچه بدون اذن معصوم علیه السلام در جنگ غنیمت گرفته شود همه اش ملک امام است.

24:25 ـ در آیه: انّما غنمتم من شیئ اطلاق دارد به مطلق الغنیمه اما اطلاقش در اخبار، تقیید شده است به اذن امام.

25:20 ـ مشهور، خمس را نسبت به غنیمت جنگی را با اذن امام معتبر می دانند و دلیلشان روایات زیر است.

26:35 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: اذا غزی قوم بغیر اذن الامام فغنموا کانت الغنیمة کلّها للامام و اذا غزوا بأمر الامام فغنموا کان للامام الخمس.

27:40 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: السریة یبعثها الامام فیصیبون غنائم کیف یقسّم؟ قال علیه السلام: ان قاتلوا علیها مع أمیر أمّره الامام علیهم اُخرج منها الخمس لله و للرسول و قسّم بینهم و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کلّ ما غنموا للامام یجعله حیث أحبّ.

28:50 ـ در روایتی که: ...و مثل عدوّ یصطلم فیؤخذ ماله، که برخی از این روایت استفاده می کنند که با اذن امام که نبوده است پس اگر مسلمین با أعداء جنگی کردند، غنائم تخمیس شود، پاسخ این است که آن روایاتی که تفصیل به اذن امام و بدون اذن امام کرده است منجبر به عمل اصحاب از صدر اول است.

29:35 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که اگر محاربه بدون اذن امام بشود همه غنائم ملک امام است.

0610 - مبحث الخمس ـ الأنفال (نوار 11 ـ درس 7) ـ شب چهارشنبه 27 ذی القعده 1389 ق ـ 1348/11/15 ش

00:20 ـ در کیفیت تصرف در انفال است.

00:45 ـ انفال که پنج چیز است ملک امام است و کیفیت تصرف در انفال مسائلی باین می شود، اول: عدم جواز تصرف در انفال بغیر از امام که هر که تصرف کند غاصب است و اگر فایده ای از انفال برای شخص داشت، از برای امام است.

02:05 ـ انفال که ملک امام است پس کبرای "لایجوز التصرف فی ملکه الا باذنه" منطبق است و همچنین احجاری که از اراضی موات برداشته می شود یا آنچه از رؤس کوه ها بر می دارند بدون اذن امام تصرف غصبی است.

03:55 ـ در جواز تصرف در زمان غیبت اذن عامی که داده باشند موجب اذن در تصرف خواهد بود، اما اگر عنوان تملّک باشد که برخی عدم جواز تصرف در انفال را در زمان حضور معصوم می دانند که مطلق است ولی باید تقیید کرد.

05:50 ـ حلیّت در زمان غیبت ملکیت نمی آورد بلکه حلیت مجرّد در تصرف است.

06:40 ـ تحلیل در تصرفی که در زمان غیبت است آیا به دلالت التزامیه موجب تملک می باشد یا خیر.

07:40 ـ حلیّت در تصرف در زمان غیبت فقط برای شیعه مومن اثنی عشری شده است و به مخالف که از سایر فرق اسلام و نیز کفار نشده است لذا معاملاتی که با غیر مومن می شود که چه معدن باشد و چه غیر معدن و بیشه و آجام همه معاملات باطل است چرا که غیر مومن غاصب بوده است چه معاملات بیعی و صلحی و هبه ای و هر چه باشند.

09:30 ـ احراز اذن در زمان غیبت درباره شیعه است که روایات متعددی وجود دارد که حلّلنا مالنا لشیعتنا.

10:00 ـ اگر گفته شود ید کفار و مخالفین وجود دارد می توان گفت که ید فقط طریقیّت و اماریت دارد ولی در هر جایی که اماریت موجب مالکیت نمی شود پس اگر احتمال غصب باشد پس یدشان اثری ندارد و جایی ذوالید موثر است که احراز شود و در موارد شک، نتوان تمسک به عام در شبهه مصداقیه کرد.

13:20 ـ اگر غیر مومن چیزی از انفال در یدش بود و احتمال دادیم از مومن خریداری کرده باشد ممکن است به یدش اعتماد کنیم پاسخ اینست که غیر مومن مالک نیست و سرقت و خدعه جایز نیست ولی کلام نسبت به معاملات است که غیر مومن اصلا مالک نیست و معامله باطل است.

14:40 ـ اگر گفته شود این سیره وجود دارد که معاملاتی با غیر مومنین می شود پس استکشاف می شود که شارع مقدس امضاء کرده است.

15:15 ـ پاسخ اینست که در جایی سیره صحیح است که ردعی نباشد درصورتی که روایاتی مبنی بر ردع این معاملات داریم.

15:30 ـ روایت از امام باقر علیه السلام: دخلت علي ابي جعفر عليه السلام فجلست عنده فاذا نجية استاذن عليه فأذن له فدخل فجثا علي ركبتيه، ثم قال جعلت فداك اني اريد ان اسألك عن مسألة و الله ما اريد بها الا فكاك رقبتي من النار فكانّه رقّ له فاستوي جالسا فقال علیه السلام: يا نجية سلني فلا تسألني عن شيء الاّ اخبرتك به قال جعلت فداك ما تقول في فلان و فلان (لعنة الله علیهما)، قال يا نجية انّ لنا الخمس في كتاب الله و لنا الأنفال و لنا صفو المال و هما و الله أوّل من ظلمنا حقّنا في كتاب الله الي أن قال اللهم انّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا... .

16:35 ـ واقعا هنیئا لهم در مقابل معدن علم حاضر بودند و هر چه می خواستند فرا می گرفتند.

17:35 ـ روایت دیگر: قلت لأبي عبد الله علیه السلام ما لكم من هذه الارض؟ فتبسّم علیه السلام ثمّ قال: انّ الله تبارک و تعالی بعث جبرئيل و أمره أن يخرق بابهامه ثمانية أنهار في الارض منها سيحان و جيحان و هو نهر بلخ و الخشوع و هم نهر الشوش و مهران و هو نهر الهند و نيل مصر و دجلة و الفرات فما سقت أو استقت فهو لنا و ما كان لنا فهو لشيعتنا و لیس لعدوّنا منه شیئ الاّ ما غصب علیه و انّ ولیّنا لفی أوسع فیما بین ده الی ده یعنی بین السماء و الأرض ثمّ تلی هذه الآیة قل هی للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة لهم یوم القیامة.

19:35 ـ روایت از امام عصر صلوات الله علیه: ...و امّا ما سألت عنه من أمر من یستحلّ ما فی یده من أموالنا و یتصرّف فیه تصرّفه فی ماله من غیر أمرنا، فمن فعل ذلک فهو ملعون و نحن خصماؤه یوم القیامة و قد قال النبیّ صلی الله علیه و آله: المستحلّ من عترتی ما حرّم الله ملعون علی لسانی و لسان کلّ نبیّ فمن ظلمنا کان فی جملة الظالمین لنا و کانت لعنة الله علیه ...و من أکل من مالنا شیئا فانّما یأکل فی بطنه نارا و یصلی سعیرا.

20:40 ـ پس اگر بخواهیم از سیره بفهمیم که غیر مومن که ذو الید است مالک می شود معقول نیست چون ردع از روایات آمده است اما ممکن است از سیره استکشاف کنیم که این معاملات فضولی است ولی امام علیه السلام این معاملات فضولی را اجازه داده اند قهرا معاملات فضولی که با مؤمنین می کنند در تصرفات مؤمن جواز باشد.

23:50 ـ در مورد اینکه شخصی از زمین، قطعه ای از زمین را از مالک اجاره کند که شخص موظف به پرداخت آنچه که در قرار است می باشد.

25:00 ـ در مورد زمین هایی که از انفال است و ملک امام است و معصوم اقطاع کردند با اشخاصی، البته آن مقداری که قرار کرده اند واجب به پرداخت است ولی آن مقدار زیادی فائده از آن قطعه از زمین، ملک شخص خواهد بود.

0611 - مبحث الخمس ـ التصرف فی الانفال (نوار 11 ـ درس 8) ـ شب یکشنبه 1 ذی الحجه 1389 ق ـ 1348/11/19 ش

01:10 ـ مشهور اینست که در زمان غیبت تصرف در مناکح و مساکن و متاجر برای شیعه جایز است.

02:30 ـ برخی مطلقا اجازه اباحه نمی دهند چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت چه انفال باشد و چه غیر انفال باشد.

03:15 ـ برخی در زمان غیبت به طور مطلق قائل به اباحه هستند چه انفال باشد و چه غیر انفال باشد.

03:35 ـ برخی فقط قائل به تحلیل مناکح هستند.

07:10 ـ برخی می فرمایند که از اخبار تحلیل نتوان رفع ید کرد از آنچه که مدلول قرآن مجید است و نیز اجماع فقها است.

07:35 ـ از روایات نسبت به تواتر و سندشان هر مقداری که بدست بیاید قائل می شویم.

08:30 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: سئل الصادق سلام الله علیه و قیل له یابن رسول الله صلی الله علیه و آله ما حال شیعتکم فیما خصّکم به اذا غاب غائبهم و استتر قائمکم فقال علیه السلام: ما أنصفناهم ان واخذناههم و لا أحببناهم ان عاقبناهم بل نبیح لهم المساکن لتصحّ عباداتهم و نبیح لهم المناکح لتطیب ولادتهم و نبیح لهم المتاجر لیزکوا.

10:50 ـ ظن بجهت صدور روایت عنوان خاصی است که ممکن است مطابقت با فتوای مشهور موجب وثوق بصدور مضمون روایت باشد.

12:15 ـ برخی می فرمایند که بنابراین مطابقت این روایت با فتوای مشهور موجب وثوق می شود.

13:00 ـ در مورد مناکح برخی روایات بخصوص حلیت مناکح است.

13:40 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: من وجد برد حبّنا فی کبده فلیحمد الله علی أوّل النعم قال قلت جعلت فداک ما اوّل النعم قال علیه السلام: طیب الولادة ثمّ قال أبو عبدالله علیه السلام: قال أمیرالمؤمنین علیه السلام لفاطمة علیها السلام: أحلّی نصیبک من الفیئ لآباء شیعتنا لیطیبوا، ثم قال أبو عبدالله علیه السلام: انّا أحللنا امّهات شیعتنا لآبائهم لیطیبوا.

15:00 ـ روایت دیگر از امام صادق علیه السلام: قال: قال رجل و انا حاضر حلّل لی الفروج، ففزع أبو عبدالله سلام الله علیه فقال له رجل: لیس یسألک أن یعترض الطریق انّما یسألک خادما یشتریها أو امرأة یتزوّجها أو میراثا یصیبه أو تجارة أو شیئا أعطیه فقال علیه السلام: هذا لشیعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب منهم و المیّت منهم و الحیّ و ما یولد منهم الی یوم القیامة فهو لهم حلال أما و الله لایحلّ الاّ لمن حللنا له و لا و الله ما أعطینا أحدا ذمه و ما عندنا لأحد عهد و لا لأحد عندنا میثاق.

16:45 ـ روایت از امام باقر علیه السلام: دخلت علي ابي جعفر عليه السلام فجلست عنده فاذا نجيّة استاذن عليه فاذن له فدخل فجثا علي ركبتيه، ثم قال جعلت فداك اني اريد ان اسألك عن مسألته و الله ما اريد بها الا فكاك رقبتي من النار فكانّه رقّ له فاستوي جالسا فقال: يا نجية سلني فلا تسألني عن شيء الّا اخبرتك به قال جعلت فداك ما تقول في فلان و فلان، قال يا نجيّة انّ لنا الخمس في كتاب الله و لنا الانفال و لنا صفو المال و هما و الله اول من ظلمنا حقنا في كتاب الله الي ان قال اللهم انّا قد احللنا ذلك لشيعتنا قال ثمّ أقبل علینا بوجهه فقال علیه السلام: یا نجیّة ما علی فطرة ابراهیم غیرنا و غیر شیعتنا.

20:10 ـ اگر در چیزهایی که در آن خمس است مثلا کنزی پیدا کرد یا با مال مختلط بحرام أمه ای را خرید کرد چطور؟ برخی می فرمایند که اخبار حلیت مناکحه این موارد را دربر نمی گیرد.

23:20 ـ اگر شخص از ربح دوره سالش، امه ای خرید کند از موونه اش می باشد و تزویج جزو موونه اش بوده است و استثناء می شود ولی اگر از موونه سال گذشته اش امه ای را خریداری کند چطور.

24:00 ـ در مورد مهریه تزویج اگر از ربح طول سالش مهر بدهد البته از موونه است و اگر از موونه سال گذشته اش بدهد باز هم صدمه به تزویج نمی زند مگر اینکه به عین مالی که خمسش را نداده است امه ای بخرد یا از ربح سال های گذشته بخواهد امه را بخرد محل اشکال است.

26:30 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: کلّ شیئ قوتل علیه علی شهادة أن لا اله الا الله و أنّ محمدا رسول الله فانّ لنا خمسه و لایحلّ لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقّنا، و از طرفی روایت داریم که امه خریداری شده برای شیعه حلال است لذا در اجتماع این دو عام کدام را اخذ کنیم.

28:20 ـ شبهه ای که می شود اینست که روایات تجویز مناکح منصرف به غالب می شود پس نادر را نمی گیرد و گرنه در ماده اجتماع این روایات حلیت برای شیعه جهت طیب ولادتشان خیلی قوی می باشد.

0612 - مبحث الخمس ـ التصرف فی الأنفال ـ المناکح (نوار 11 ـ درس 9) ـ شب دوشنبه 2 ذی الحجه 1389 ق ـ 1348/11/20 ش

00:20 ـ برخی می فرمایند که در زمان غیبت کبری که امام علیه السلام غایب می باشند و نمی توان از انفال را خدمت ایشان رساند، در مورد شیعه، مناکح و مساکن و متاجر اباحه تصرف ثابت شده است.

01:30 ـ جهاتی در بحث وجود دارد که بررسی می کنیم.

01:50 ـ در مورد مناکح، گاهی بحث اینست که مراد از مناکح چیست و ثانیا اقوالی را باید بررسی می کنیم، ثالثا: دلیل اباحه چیست، رابعا: ملاحظه نسبت دلیل حلیّت و نسبت روایات داله به عمومشان را از جمله: لایحلّ الشراء من مال الخمس چیست که بر فرض عمومیت، در ماده اجتماع باید چه کرد، خامسا: اباحه امری است موضوعی و مالکی و در امور موضوعیه نیاز به بیّنه است و خبر واحد ثقه کفایت نمی کند.

04:05 ـ در مورد مناکح سه احتمال می رود: اول: سبایایی است که در حرب گرفته می شده است که اگر به اذن امام علیه السلام باشد خمس ایشان، ملک امام است و اگر بدون اذن امام علیه السلام باشد که همه ملک امام است چه کافر حربی با کافر جنگ کرده باشد و چه با مسلمین و چه با خدعه و قهر و سرقت از کفار حربی بگیرند.

07:00 ـ دوم: با مالی که حق امام علیه السلام در آن است کنیزی را بخرد چه ثمن از انفال باشد و یا خمسی در آن باشد یا از ربح سال گذشته بدون پرداخت خمسش باشد یا معدن و کنز و غوص و غیره.

09:55 ـ سوم: مهریه زن را از انفال قرار دهد یا مهر را از مبلغی که خمسش را نداده باشد قرار دهد.

12:00 ـ اقوال مختلفی از بزرگان در مورد احکام مناکح وجود دارد که برخی مناکح و متاجر و مساکن را برای شیعه در زمان غیبت ترخیص شده است و برخی فقط در خصوص مناکح ترخیص را وارد می دانند.

13:00 ـ برخی هر آنچه را که حق امام علیه السلام است از جمله مناکح و متاجر و مساکن را در زمان غیبت مطلقا منع می کنند.

15:30 ـ برخی بزرگان می فرمایند که کسی حق ندارد در خمس و انفال امام علیه السلام تصرف کند و اگر تصرف کند مستحق لعن است و مستحق عقوبت است و دلیلشان روایات موجود است چراکه خمس و انفال بنصوص موجود ملک خدا و پیامبر و امام است.

19:10 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: فقیل له یابن رسول الله ما حال شیعتکم فیما خصّکم الله به اذا غاب غائبکم و استتر غائبکم فقال علیه السلام: ما أنصفناهم ان اخذناههم و لا أحببناهم ان عاقبناهم بل نُبیح لهم المساکن لتصحّ عباداتهم و نبیح لهم المناکح لتطیب ولادتهم و نبیح لهم المتاجر لیزکوا اموالهم.

20:45 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: قال رجل و انا حاضر حلّل لی الفروج، ففزع أبو عبدالله سلام الله علیه فقال له رجل لیس یسألک ان یعترض الطریق انّما یسألک خادما یشتریها أو امرأة یتزوّجها أو میراثا یصیبه أو تجارة أو شیئا اعطیه فقال علیه السلام: هذا لشیعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و المیّت منهم و الحی و ما یولد منهم الی یوم القیامة فهو لهم حلال أما والله لایحلّ الاّ لمن أحللنا له و لا والله ما أعطینا أحدا ذمة و ما عندنا لأحد عهد و لا لأحد عندنا میثاق.

22:35 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: من وجد برد حبّنا فی کبده فلیحمد الله علی أوّل النعم قال قلت جعلت فداک و ما أوّل النعم ثم قال علیه السلام: طیب الولادة ثمّ قال أبو عبد الله قال أمیرالمؤمنین علیه السلام لفاطمة علیه السلام: أحلّی نصیبک من الفیئ لآباء شیعتنا لیطیبوا، ثم قال أبوعبدالله علیه السلام: انّا أحللنا امّهات شیعتنا لآبائهم لیطیبوا.

24:00 ـ روایت از امام عسکری علیه السلام: قال أمیرالمؤمنین لرسول الله صلی الله علیه و آله: قد علمت یا رسول الله انّه سیکون بعدک ملک عضوض و جبر فیستولی علی خمسی من السبی و الغنائم و یبیعونه فلا یحلّ لمشتریه لأنّ نصیبی فیه فقد وهبت نصیبی منه لکل من ملک شیئا من ذلک من شیعتی لتحلّ لهم منافعهم من مأکل و مشرب و لتطیب موالیدهم و لا یکون أولادهم أولاد حرام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله: ما تصدّق أحد أفضل من صدقتک و قد تبعت رسول الله صلّی الله علیه و آله فی فعلک أحلّ الشیعة کلّ ما کان فیه من غنیمة و بیع من نصیبه علی واحد من شیعتی و لا احلّها أنا و أنت لغیرهم.

27:20 ـ در مورد سبایا که خودشان از انفال باشند، مثلا غنیمتی بدون اذن امام علیه السلام بوده باشد یا خمس داشته باشد یا امه ای را که بزور یا دزدی یا خدعه از کافر حربی بگیرند همگی حق امام در ایشان است که قدرمتیقّن از اخبار حلیت برای شیعیان حلال می باشد.

30:50 ـ اما در مورد مهریه که از انفال یا از خمس در آن داشته باشد خود نکاح فی حد ذاته حلال است.

32:10 ـ اما در مورد ثمنی که انفال و خمس در آن باشد و با آن ثمن، کنیز را بخرد و نه اینکه خود کنیز از انفال باشد، برخی در اینجا انصراف روایات را در مواردی می دانند که خود کنیز از حق امام علیه السلام باشد یا مهریه اش باشد ولی با مالی که حق امام در آن است وجود ندارد.

33:40 ـ دائما در مطلقات، حکم بر کلی طبیعی وارد است و چون موضوع جنبه علیبت نسبت به حکمش دارد و هرجا موضوع بیاید و حکمش نیاید، انفکاک معلول از علت می باشد که صحیح نیست.

35:20 ـ می توان به اینگونه تقریب کرد که روایات متعددی داریم بر عدم جواز قرار دادن چیزی که حقّ امام علیه السلام در آن باشد به عنوان ثمن.

0613 - مبحث الخمس ـ المناکح و المساکن (نوار 12 ـ درس 1) ـ شب سه شنبه 3 ذی الحجه 1389 ق ـ 1348/11/21 ش

01:30 ـ بیان شد گاهی مهریه از خود انفال است و گاهی از مالی است که در آن حق امام علیه السلام است.

03:30 ـ در جنگهای بدون اذن امام تمامی سبایا ملک امام هستند که نسبت به روایات متعدده در حلیت، این موارد را در بر می گیرد.

04:55 ـ برخی می فرمایند که اخبار تحلیل مناکح در مورد مالی که در آن حق امام باشد در جهت خرید کنیز یا پرداخت مهریه را نمی گیرد..

06:15 ـ وقتی صدق کلّی طبیعی نسبت به بعض افراد، خفی است در آنجا ندرت و غیر ندرت تفاوتی ندارد پس حجیّت ندارد چون حجیت متقوم به ظهور است.

07:10 ـ ادله داله به حرمت معامله در مالی که حقّ امام علیه السلام در آنست که: لایحلّ لأحد أن یشتری من الخمس شیئا و تعدد روایات در عدم حلیت تصرف مال امام وجود دارد لذا این عمومات خرید کنیز از مالی که از انفال باشد یا حق امام علیه السلام در آن باشد را دربر می گیرد و از طرفی عموماتی در مناکح که برای شیعه حلال شده است وجود دارد.

09:00 ـ در تعارض دو عام ممکن است بواسطه ندرت صدق، اضعف دلالتی داشته باشد پس دیگری اقوی است که مقدم می شود یا اینکه بگوییم متعارضان یتساقطان پس اصل، عدم حلیت می باشد.

11:00 ـ دائما حلیّت در جایی است که قابلیت تحریم نباشد پس نسبت به ثمن که از انفال است ولی مثمن که از انفال نبوده است در اینجا بیع باطل است چون مشتری مالک ثمن نبوده است لذا مثمن که کنیزان هستند در ملک صاحبانشان باقی هستند و معنا ندارد ملک غیر را تحلیل کرد.

14:00 ـ پاسخ اینست که در خصوص مناکح، این معامله را فضولی بدانیم و بواسطه طیب الولاده بگوییم معصوم اذن به بیع فضولی داده باشند.

15:20 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: قال قلت انّ لنا أموالا من غلاّت و تجارات و نحو ذلک و قد علمنا أنّ لک فیها حقّا قال علیه السلام: فلم أحللنا اذا لشیعتنا الاّ لتطیب ولادتهم و کلّ من والی آبائی فهو فی حلّ مما فی أیدیهم من حقّنا فلیبلّغ الشاهد الغائب.

17:00 ـ روایت دیگر: فی قوله تعالی: اذا جاؤها و فتحت أبوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم أی طاب موالیدکم لانّه لایدخل الجنة الاّ طیّب المولد فادخلوها خالدین قال أمیرالمومنین علیه السلام: انّ فلانا و فلانا غصبوا حقّنا و اشتروا به الاماء و تزوّجوا به النساء ألا و انّا قد جعلنا شیعتنا من ذلک فی حلّ لتطیب موالدیهم.

19:10 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که در مورد ثمن هایی که حق امام در آنست هم می تواند کنیز بخرد و ادله حلیت لطیب مولد فرزندان شیعه کفایت می کند.

19:45 ـ لفظ مساکن منحصر است در روایت: نبیح لهم المساکن، اما در روایتهای دیگر عبارت ارضین وارد شده است.

21:00 ـ روایت دیگر: ...یا أبا سیار الارض کلّها لنا فما أخرج الله منها من شیئ فهو لنا ...یا أبا سیّار قد طیّبناه لک و حلّلناک منه و کلّ ما کان فی أیدی شیعتنا من الارض فهم فیه محلّلون و محلّل لهم ذلک الی أن یقوم المهدی صلوات الله علیه.

22:30 ـ روایت دیگر: قلت لأبی عبدالله علیه السلام ما لکم من هذه الارض فتبسم ثم قال: انّ الله تعالی بعث جبرئيل و أمره أن يخرق بابهامه ثمانية أنهار ...فما سقت أو استقت فهو لنا و ما كان لنا فهو لشيعتنا و لیس لعدوّنا منه شیئ الاّ ما غصب علیه و انّ ولیّنا لفی أوسع فیما بین ذه و ذه یعنی ما بین السماء و الأرض.

23:55 ـ ارضین گاهی عبارت اند از زمین های انفال مانند بیشه ها یا بلاد معموره ای که بغیر اذن امام علیه السلام فتح شده است یا گاهی اراض مفتوح العنوة است.

27:00 ـ گاهی مسکنی است که به ذمه خریداری کرده و از مالی که همهش یا بخشی از آن حق امام در آن باشد، وقتی شخص فوت کند آیا ملک ورثه می باشد یا خیر.

28:25 ـ گاهی شخص مسکنی که از ربح همان سالش خریده باشد که جزو مونه اش نیست خریداری کند که حالات مختلف هشتگانه در مساکن وجود دارد.

30:35 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که در جایی که با انفال یا ثمنی که حق امام در آن باشد خریداری شود پس ادله حلیت مسکن را نمی گیرد اما شش مورد دیگر که در جایی است که خود مسکن که از انفال باشد یا حق امام علیه السلام در آن باشد را دلیل حلیت برای شیعیان در زمان غیبت دربر می گیرد.

0614 - مبحث الخمس ـ التصرف فی الانفال ـ المتاجر (نوار 12 ـ درس 2) ـ شب چهارشنبه 4 ذی الحجه 1389 ق ـ 1348/11/22 ش

00:45 ـ در مورد تجارت چند نوع وجود دارد.

01:15 ـ گاهی شخص تجارتی می کند با بایعی که خمس نمی دهد یا معتقد به خمس نیست و انفال در دستشان است مثلا سنگ های قیمتی را از رؤس جبال برای فروش می آورند یا معادن یا از آجام، چوب ها و تخته یی را برای فروش می آورند.

03:00 ـ در احکام واقعیه از احکام شرعیه، منجّز اند نسبت به مسلمین و غیر مسلمین یا نسبت به مومنین و مخالفین، از جمله احکام واقعیه ثبوت خمس در اموال و ارباح است.

04:20 ـ گاهی هم شیعه ی معتقد به خمس است که از انفال تجارت می کند بدون اینکه تخمیس کند.

04:35 ـ بنابراین در انفال و ربحی که از انفال می شود گاهی بین طرفین معتقد به خمس و غیر معتقد معامله می شود که چهار صورت دارد.

05:15 ـ حالتی نیز وجود دارد که خود انفال را شیعه استخراج می کند و با آن تجارت کند.

06:10 ـ عمده موضوع ها در همین پنج قسم است به اضافه حالاتی که در طول سال از ارباحش که خمس نمی دهد تجارت می کند که شش صورت خواهیم داشت.

08:25 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: ...انّما یسألک خادما یشتریها أو امراة یتزوّجها أو میراثا یصیبه أو تجارة أو شیئا اعطیه فقال علیه السلام: هذا لشیعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و المیت منهم و الحی و ما یولد منهم الی یوم القیامة فهو لهم حلال.

09:50 ـ روایت دیگر از امام صادق علیه السلام: کنت عند أبی عبدالله سلام الله علیه فدخل علیه رجل من القماطین فقال جعلت فداک تقع فی أیدینا الاموال و الارباح و تجارات نعلم انّ حقّک فیها ثابت و انّا عن ذلک مقصّرون فقال أبوعبدالله علیه السلام: ما أنصفناکم ان کلّفناکم ذلک الیوم.

11:05 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: انّ لنا أموالا من غلاّت و تجارات و نحو ذلک و قد علمت أنّ لک فیها حقّا قال علیه السلام: فلم أحللنا اذا لشیعتنا الاّ لتطیب ولادتهم و کلّ من والی آبائی فهو فی حلّ مما فی أیدیهم من حقّنا فلیبلّغ الشاهد الغائب.

11:55 ـ ظاهرا از اطلاق این روایات زمان غیبت را هم دربر گیرد.

12:20 ـ در سه روایت لفظ تجارت در آنها بکار رفته است.

12:50 ـ روایت از امام عسکری علیه السلام: قال أمیرالمومنین لرسول الله صلی الله علیه و آله: قد علمت یا رسول الله انّه سیکون بعدک ملک عضوض و جبر فیستولی علی خمس من السبی و الغنائم و یبیعونه فلا یحلّ لمشتریه لأنّ نصیبی فیه فقد وهبت نصیبی منه لکلّ من ملک شیئا من ذلک من شیعتی لتحلّ لهم منافعهم من مأکل و مشرب و لتطیب موالیدهم و لا یکون أولادهم أولاد حرام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله: ما تصدّق أحد أفضل من صدقتک و قد تبعک رسول الله فی فعلک أحلّ الشیعة کلّ ما کان فیه من غنیمة و بیع من نصیبه علی واحد من شیعتی و لا أحلّها أنا و لا أنت لغیرهم.

14:30 ـ برخی می فرمایند که این حلیّت اباحه در تصرف است ولی مالکش نیست پس اگر فوت کرد به ورثه منتقل نمی شود و نیز نمی تواند وقف کن یا هبه کند چون تملیک درکار نیست و فقط اباحه تصرف مأذون است.

16:35 ـ پاسخ اینست که اولا در مواردی لفظ "وهبت" وارد شده است، ثانیا در معاملات فضولی اگر رضای در بیع فضولی شد با عبارات: حلّلت و ابحت و اجزت و شیعتنا فی حلّ من ذلک، صحیح می باشد.

19:00 ـ با تجارت شیئی که حق امام در آن بوده است با این اباحه مالک آن مال می شود و فقط اباحه در تصرف نیست بلکه تملیک نسبت به آن ها صحیح است لذا مرحوم آقای میلانی می فرمایند که رضایت امام به این معامله فضولی موجب حلیّت می باشد.

21:25 ـ اشکال دیگر عبارت شیعتنا، کلی طبیعی است پس به همه اطلاق می شود پاسخ اینست کسی که محل ابتلاء در تجارت نسبت به مالی که حق امام در آن است بیان شده است.

22:45 ـ برخی نسبت به این شش قسمتی که بیان می کنیم، تجارات مباحه را تخصیص می دهند نسبت به کفار و مخالفین اما نسبت به کسانی که خمس نمی پردازند با وجود اعتقاد به خمس، عدم جواز معامله با ایشان را بیان می کنند چرا که عموم روایات: لایحلّ لأحد أن یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقّنا.

26:00 ـ تجارتی را که معفو عنه شده است نسبت به قبل از ارباحی است که با تجارت بدست خواهد آورد که از اخبار، حلیت نسبت به قبل از معامله می باشد و البته باید خمس ارباح تجارات را پرداخت.

0615 - مبحث الخمس ـ سهم الامام علیه السلام (نوار 12 ـ درس 3) ـ شب شنبه 27 محرم 1390 ق ـ 1349/1/15 ش

00:00 ـ در مورد سهم امام از خمس چندین قول وجود دارد.

00:01 ـ قول اول: عدم وجوب پرداخت خمس در زمان غیبت است.

00:05 ـ قول دوم: حفظ سهم امام را تا آخر عمر واجب می دانند و بدان وصیت کند.

00:25 ـ قول سوم: دفن شود همچون کنزی در آینده باشد.

00:30 ـ قول چهارم: نصف سهم امام به مستحقینش مصرف شود و الباقی با وصیت یا دفن آن، حفظ شود تا ظهور حضرت.

01:00 ـ قول پنجم: سهم امام در سه سهم یتامی و مساکین و ابن سبیل مصرف شود.

02:15 ـ روایاتی که می فرمایند که در زمان حضور امام باید تمام خمس بدست معصوم علیهم السلام برسد از جمله: الامام یأخذ نصفه و یقسّم الباقی بین الأصناف الثلاثة که لفظ یقسّم، بدست ایشان رسیدن است، و نیز اینکه وکلایی برای دریافت خمس قرار می دادند.

03:35 ـ روایت صحیحه علی بن مهزیار: ...فمن کان عنده شیئ من ذلک فلیوصله الی وکیلی و من کان نائیا بعید الشقة... .

04:05 ـ در روایات دیگر چنین مضامینی آمده است که: یأخذ الخمس کلّه و یقسّم نصفه فی الأصناف الثلاثة فان زاد عنهم أخذه فان نقص أتممه من عنده.

04:45 ـ مشهور از این روایات معتقدند که باید تمام خمس را به امام بدهیم البته برخی نیز در زمان حضور، به رساندن خود شخص بدست اصناف ثلاثه، قائل هستند ولی عمده کلام در زمان غیبت امام عصر صلوات الله علیه می باشد.

06:35 ـ اینکه بگوئیم هر واجبی، مشروط به قدرت انجام است و چون امام معصوم در زمان غیبت حضور ظاهری ندارند پس تکلیف اعطاء خمس هم ساقط می شود صحیح نیست چراکه خمس امری وضعی است و تکلیف علی القدرة نمی باشد پس اینچنین نیست که ساقط شود لذا باید خمس پرداخت شود.

08:20 ـ برخی از قدماء چون قضایای خارجیه را متوقف در خطاب به حاضرین می دانند با اینکه به تنقیح مناط می توان آن را به غائبین تسری داد ولی متوقف به اتحاد و شرکت در اوصاف است اما در قضایای حقیقیه که کلی طبیعی را موضوع قرار داده است تعمیم به حاضرین و غائبین می دهد.

11:25 ـ چون عمومات خمس، قضایای حقیقیه اند پس شمول تمامی مکلفین را در بر می گیرد پس بر مکلفین زمان غیبت هم واجب است.

11:50 ـ مبنای اول اینکه خمس را ملک کسر مشاع بدانیم و مبنای دیگر اینکه خمس حق مالی باشد در هر دو صورت بررسی می کنیم.

13:10 ـ بر مبنای ملکیت، جمیع خمس ملک امام است و نسبت به سهم امام که نصف خمس است ثابت است.

14:10 ـ در زمان غیبت که نتوان سهم امام را بدست ایشان رساند قول اول اینست که از طرف ایشان بدلش را که صدقه است را به فقرا بدهیم.

15:45 ـ قول دیگر اینکه در زمان غیبت، طبق لایحلّ مال امرء الاّ بطیب نفسه، سهم امام را به مصارفی که احراز رضایت امام علیه السلام می نمائیم در آن جهات مصرف کنیم.

17:55 ـ رجوع به حاکم شرع به این دلیل است که تقسیم جزئی از این مال مشاع است و افراز هر مال مشترکی باید با احراز رضایت صاحبش باشد و چون از وقایع حادثه است لذاحاکم شرع که نائب عام امام از طرف معصوم است باید سهم امام را اخذ کند یا اجازه را بدهد.

19:55 ـ اما اگر خمس را حقّ مالی بدانیم و نه مال مشاع در اینصورت می دانیم که حق مالی محتاج به قبض است و دلیلی برای صدقه دادن مکلف نداریم پس منحصر به رجوع به حاکم شرع می شود پس او این حق مالی را قبض می کند که یا خودش صدقه می دهد یا در اموری که مرضی رضایت امام علیه السلام است صرف می نماید.

21:30 ـ بنابراین این عموماتی که در قرآن داریم از قضایای حقیقیه هستند و مخاطبین حاضر و غائب را دربر می گیرد.

22:20 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: انّما أنت منذر و لکل قوم هاد فقال علیه السلام: رسول الله صلی الله علیه و آله المنذر، وعلی علیه السلام الهادی ...لو کانت اذا نزلت ایة علی رجل ثمّ مات ذلک الرجل ماتت الآیة مات الکتاب؟ ولیکنّه حیّ یجری فیمن بقی کما جری فی من مضی.

0616 - مبحث الخمس ـ فی عصر الغیبة (نوار 12 ـ درس 4) ـ شب یکشنبه 28 محرم 1390 ق ـ 1349/1/16 ش

01:25 ـ در زمان ائمّه صلوات الله علیهم وکلائی را در نظر گرفته بودند که تمام خمس را دریافت می کردند و به امام می رساندند.

02:50 ـ از روایات که عبارات: فلیوصله الی وکیلی و من کان نائیا بعید الشقة فلیتعمد لایصاله ولو بعد حین، پس از روایات تقسیم امام و قرار دادن وکلاء، تمام خمس در زمان حضور به شخص امام داده می شده است.

04:15 ـ پنج قول در مورد اعطاء خمس در زمان غیبت کبری است:

اول: قول به اباحه خمس و برخی سقوط خمس در زمان غیبت را می دانند بدلیل سقوط در مرحله فعلیت وجوب است.

05:30 ـ قول دوم: تمام خمس نگهداری شود و زمان مرگ مکلف با وصیتش به دست شخصی بسپارد تا نگاه دارند و دست بدست شود تا ظهور امام زمان صلوات الله علیه بدستشان برسانند.

06:15 ـ قول سوم: تمام خمس دفن شود تا حضرت که ظهور فرمودند کنوز مدفون در دل زمین همگی آشکار خواهد شد و بدست ایشان می رسد.

06:45 ـ قول چهار: نصف مربوط سادات را به دست سادات برسانیم و نصف سهم امام علیه السلام را ذخیره یا دفن کنند.

07:15 ـ قول پنجم: نصف مربوط سادات، بدست سادات برسد و نصف مربوط

مربوط به سهم امام هم به سادات برسد بدلیل اینکه سادات چنین حقی را نسبت به تتمیم سهمشان از طرف امام علیه السلام وجود دارد.

09:05 ـ در قضایای حقیقیه، حکم بر موضوعی که کلی طبیعی است مرتب می شود پس وقتی خطاب به الناس یا مومنون و مکلفین، خطاب در هر زمان است که احکام شرع چنین می باشد و نه اینکه خمس وجوب تکلیفی عند القدرة باشد که در زمان غیبت، حکمش ساقط بشود بلکه خمس امری است وضعی.

10:55 ـ در مورد اینکه خمس کسر مشاع و ملک باشد و گاهی از باب اینکه خمس حق مالی است.

12:00 ـ اما بنا بر ملکیت خمس، باید به حاکم شرع جهت افراز این ملک مشاع رجوع کند.

13:25 ـ بر ملاک اینکه امکان ایصال به صاحب مال نیست باید از طرف امام در سهمشان صدقه داده شود و سهم سادات به صاحبانشان رسیده شود.

15:25 ـ از : لایحلّ مال امرء الا بطیب نفسه پس در جایی که علم به رضایت معصوم پیدا می شود در سهم امام تصرف کرده پس بنا به ملکیت خمس، سهم سادات را بپردازد فقط احتیاج به اذن حاکم شرع در افراز است و خود مکلف می تواند خودش خمس را بدست فقرا و سادات برساند.

16:45 ـ اما اگر خمس را حق مالی دانستیم باید قبض، صورت بپذیرد و چون از وقایع حادثه می باشد پس تمام خمس را باید بدست وکلای معصوم برساند که: فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم، پس باید همه خمس بدست حاکم شرع رسانده شود که حاکم شرع سهم سادات را بدستشان می رساند و سهم امام را از طرف امام علیه السلام صدقه می دهد.

18:35 ـ اما بررسی اقوال دیگر اینکه قول اول: برخی اباحه خمس و تحلیل بر آن را معتقدند که وجوب خمس را ساقط می دانند.

19:55 ـ دلیلشان اینست نه به معنای این است که تشریع نشده است بلکه مقتضی داشته است ولی از باب اباحه و تحلیل می باشد که وجوب ندارد.

22:30 ـ در آیه شریف: واعلموا انّما غنمتم، غنیمت که فقط غنیمت حربی نیست ثانیا کنز و معدن و ارباح و موارد دیگر خمس که وجود دارد پس خمس امری وضعی است.

25:00 ـ برخی خطاب ها را در قرآن و حدیث مختص حاضرین می دانند پس کسانی که در حضور امام نیستند لذا نمی دانیم مخطاب شفاهی آیات باشند یا خیر بنابراین در زمان غیبت وجوب پرداختی ندارند.

27:20 ـ پاسخ اینست که تشریع شریعت بنحو قضیه حقیقیه است پس در هر زمان و بر هر مکلف در هر عصری مخاطب است.

28:40 ـ روایاتی در تحلیل خمس داریم و روایاتی بر تشدید امر خمس موجود است و جمع بین روایات را بیان خواهیم کرد.

29:15 ـ روایات تحلیل دو سنخ است که گاهی مطلق خمس است و برخی: احللنا و ابحنا حقنا است که می توان گفت که در خصوص سهم امام علیه السلام می باشد.

0617 - مبحث الخمس ـ عصر الغیبة ـ الاباحة (نوار 12 ـ درس 5) ـ شب دوشنبه 29 محرم 1390 ق ـ 1349/1/17 ش

00:20 ـ اقوال مختلف خمس در زمان غیبت.

02:10 ـ برخی می فرمایند که تحلیل در خمس به این معناست که شخص خمسش را در ذمه بگیرد و به جهت تسهیل، ما فی الذمه را تدریجا پرداخت کند.

03:05 ـ برخی می فرمایند که سهم امام علیه السلام به اصناف ثلاثه درصورت احتیاجشان برسد و اگر احتیاج نداشته باشند به مطلق شیعه برسد.

04:15 ـ برخی تحلیل خمس را اختصاص به ارباح مکاسب می دانند.

05:15 ـ اباحه خمس نه به معنای سقوط وجوب خمس است و نه به این معناست که وجوب خمس در زمان حضور است بلکه در زمان غیبت صغرای امام عصر صلوات الله علیه وکلای دریافت خمس داشته اند پس معنای اباحه به معنی اذن در تصرف شیعه است.

07:45 ـ روایاتی که دال بر تحلیل خمس و اباحه آن است سه قسم است و یک قسم هم روایاتی که در تشدید پرداخت خمس است که روایات را در چهار بخش بررسی می کنیم:

اول: روایاتی که حلیت عنوان خمس است.

دوم: روایاتی که به عنوان "حقنا" یا "حقی" ذکر شده است که می توان مراد را سهم امام یا مجموع خمس دانست.

سوم: روایاتی که عنوان "الارض کلّها لنا" آمده است و اختیار در هر تصرف امام ذکر شده است.

چهارم: روایاتی که در تشدید امر پرداخت خمس است و لعن کسانی که خمس را پرداخت نمی کنند، موجود است.

10:40 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: قال قلت له واعلموا انّما غنمتم من شیئ فانّ لله خمسه و للرسول، قال علیه السلام: هی والله الافادة یوما بیوم الاّ انّ أبی جعل شیعتنا من ذلک من حلّ لیزکوا.

11:30 ـ روایت دیگر از امام باقر علیه السلام: قال انّ أمیرالمؤمنین سلام الله علیه حلّلهم من الخمس (الشیعة) لتطیب موالیدهم.

12:25 ـ در این روایت خمس را تحلیل فرمودند ولی دلیلش را طیب مولد ذکر فرموده اند پس آیا سبب تضییق حلیّت شده به مناکح شده است یا عمومیت دارد.

15:00 ـ روایت دیگر: قال انّ أشد ما فیه الناس یوم القیامة فالیقوم صاحب الخمس فیقول یا ربّ خمسی وقد طیّبنا ذلک لشیعتنا لتطیب ولادتهم و لیزکوا أولادهم.

16:40 ـ روایت دیگر: رأیت أباسیّار مسمع بن عبدالملک بالمدینة و قد کان حمل الی أبی عبدالله سلام الله علیه مالا فی تلک السنة فردّه علیه فقلت له لم ردّ علیک أبوعبدالله علیه السلام المال الذی حملته الیه فقال: انّی قلت له حین حملت الیه المال انّی کنت ولّیت الغوص فأصبت أربع مائة ألف درهم و قد جئت بخمسها ثمانین ألف درهم و کرهت أن أحبسها عنک و هی حقّک الذی جعله الله لک فی أموالنا فقال علیه السلام: و ما لنا من الارض و ما أخرج الله منها الاّ الخمس یا أبا سیّار الارض کلّها لنا فما أخرج الله منها من شیئ فهو لنا فقلت له: و أنا أحمل الیک المال کلّه فقال علیه السلام: یا أبا سیّار قد طیّبناه لک و احللناک منه فضم الیک مالک و کلّ ما فی أیدی شیعتنا من الارض فهم فیه محلّلون حتی یقوم قائمنا فیجبیهم طسق ما کان فی أیدیهم و یترک الارض فی أیدیهم و أمّا ما کان فی أیدی غیرهم فانّ کسبهم من الارض حرام علیهم حتی یقوم قائمنا فیأخذ الارض من أیدیهم و یخرجهم عنها صغرة.

24:25 ـ روایت دیگر: قال دخلت علی أبی جعفر سلام الله علیه فجلست عنده فاذا نجیة قد استأذن علیه... جعلت فداک ما رأیک فی فلان و فلان؟ فقال علیه السلام: یا نجیّة انّ لنا الخمس فی کتاب الله و لنا الانفال و لنا صفو المال و هما والله أوّل من ظلمنا حقّنا فی کتاب الله و أوّل من حمل الناس علی رقابنا و دمائنا فی أعناقهما الی یوم القیامة و انّ الناس لیتقلّبون فی حرام الی یوم القیامة بظلمنا أهل البیت فقال النجیة انا لله و انا الیه راجعون ثلاث مرات هلکنا ورب الکعبة فاستقبل القبلة و دعی الامام بدعاء لم أفهم منه شیئا الاّ أنا سمعناه فی اخر دعائه و هو یقول أللهم انّا قد أحللنا ذلک لشیعتنا.

27:20 ـ روایت از امام عصر صلوات الله علیه: قال سألت محمد بن عثمان العمری أن یوصل الیّ کتابا قد سألت فیه مسائل أشکلت علی فورد التوقیع بخط صاحب الزمان صلوات الله علیه أمّا ما سألت عنه ...و أنّ المتلبسون بأموالنا فمن استحلّ منها شیئا فأکله فانّما یأکل النیران ...و أمّا الخمس فقد ابیح لشیعتنا و قد جعلوا منه فی حلّ الی وقت ظهور أمرنا لتطیب ولادتهم و لاتخبث.

29:10 ـ که آیا الف و لام عهد است یا الف و لام جنس است که این تعلیل طیب ولادت موجب تضییق حلیّت در مناکح است یا عمومیت دارد.

30:00 ـ روایت از امام باقر علیه السلام: قال قلت له انّ بعض أصحابنا یفترون و یقذفون من خالفهم فقال سلام الله علیه: الکفّ عنهم أجمل ثمّ قال و الله یا أبا حمزة انّ الناس کلهم أولاد بغایا ما خلا شیعتنا قلت کیف؟ فقال لی: کتاب الله المنزل یدلّ علیه انّ الله تبارک و تعالی جعل لنا أهل البیت سهاما ثلاثة فی جمیع الفیئ و قال عزوجل: و اعلموا أنّما غنمتم من شیئ فأنّ لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل، فنحن أصحاب الخمس و الفیئ و قد حرّمناه علی جمیع الناس ما خلا شیعتنا و الله یا أبا حمزة ما من ارض تفتح و لاخمس یخمّس فیضرب علی شیئ منه الاّ کان حراما علی من یصیبه فرجا کان أو مالا.

0618 - مبحث الخمس ـ عصر الغیبة ـ الاباحة (نوار 12 ـ درس 6) ـ شب سه شنبه 30 محرم 1390 ق ـ 1349/1/18 ش

00:05 ـ بحث در اینست که تحلیل خمس در زمان غیبت برای شیعه به دو سهم امام و سهم سادات شده است یا اینکه سهم امام تحلیل نشده است، یا اینکه فقط سهم امام تحلیل شده است و سهم سادات باید به دستشان برسد یا اینکه سهم امام هم به سادات پرداخت می شود که توسط نایب امام که حاکم شرع است تقسیم شود و یا اینکه تحلیل خمس به این معناست که در ذمه شخص باشد و تدریجا پرداخت شود و یا ذخیره بوصیت شود یا دفن شود که ادله هر کدام را بررسی می کنیم.

03:40 ـ با اینکه برخی بزرگان وجوب خمس را در زمان غیبت ساقط دانسته اند ولی نسبت به اخبار این اباحه بمعنای سقوط خمس نیست.

05:15 ـ روایت امام صادق علیه السلام: قال قلت له انّ لنا أموالا من غلاّت و تجارات و نحو ذلک و قد علمت أنّ لک فیها حقّا قال علیه السلام: فلم أحللنا اذا لشیعتنا الاّ لتطیب ولادتهم و کلّ من والی آبائی فهو فی حلّ مما فی ایدیهم من حقّنا فیبلّغ الشاهد الغائب.

06:45 ـ در مورد ذکر علّت درباره طیب ولادت در روایات، مربوط به حلّیّت جمیع خمس است و گرنه تحلیل سهم امام شود ولی نصف دیگر، تحلیل

تحلیل نشود که تطهیر نمی باشد چراکه العلة تفید عموم المعلول.

08:45 ـ روایت دیگر: قال کنت عند أبی عبدالله سلام الله علیه فدخل علیه رجل من القمّاطین فقال جعلت فداک یقع فی أیدینا الأرباح و الأموال و تجارات نعرف انّ حقّک فیها ثابت و انّا عن ذلک مقصّرون فقال أبو عبدالله سلام الله علیه: ما أنصفناکم ان کلّفناکم ذلک الیوم.

10:50 ـ در این روایت از عبارت ما انصفناکم ..ذلک الیوم می توان گفت مربوط به برهه ای از آن زمان که تشدید تقیه شده است، بوده باشد و نیز از این روایت قدرمتیقنش به تحلیل سهم امام است.

12:10 ـ روایت از امام باقر علیه السلام: هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنّهم لم یؤدّوا الینا حقّنا ألا و انّ شیعتنا من ذلک و أبنائهم فی حلّ.

13:40 ـ در این روایت بمناسبت شیعتنا و ابنائهم، مراد از حق، جمیع خمس است.

14:00 ـ روایت دیگر: قال قرأت فی کتاب لأبی جعفر سلام الله علیه من رجل یسأله فی حلّ من مأکله و مشربه من الخمس فکتب علیه السلام بخطه: من أعوزه شیئ من حقّی فهو فی حلّ.

15:00 ـ در این روایت حضرت پاسخ نفرمودند فی حل من ذلک بلکه از "حقّی" فرموده اند پس تحلیل در اینجا اختصاص به سهم امام دارد مگر اینکه از روایاتی که تمام خمس را حق امام می دانند منظور را تحلیل تمام خمس بدانیم.

16:15 ـ از این روایت این نتیجه حاصل می شود که من لم یعوزه فلیس فی حلّ بنابراین مطلقات حلیّت تقیید برای ضرورت معاش شخص است.

18:45 ـ روایت دیگر: قال رجل و انا حاضر حلّل لی الفروج، ففزع أبو عبدالله علیه السلام فقال له رجل: لیس یسألک أن یعترض الطریق انّما یسألک خادما یشتریها أو امرأة یتزوّجها أو میراثا یصیبه أو شیئا أعطیه فقال علیه السلام: هذا لشیعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و المیّت منهم و الحی و ما یولد منهم الی یوم القیامة و هو لهم حلال أما والله لایحلّ الاّ لمن أحللنا له.

20:35 ـ در این روایت نظر تحلیل به تمام خمس است و نه سهم امام، و تا روز قیامت می باشد.

21:10 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: الناس کلّهم یعیشون فی فضل مظلمتنا الاّ أنّا أحللنا شیعتنا من ذلک.

22:40 ـ روایت دیگر: قال موسّع علی شیعتنا أن ینفقوا ممّا فی أیدیهم بالمعروف فاذا قام قائمنا صلوات الله علیه حرم علی کلّ ذی کنز کنزه حتّی یأتوه به یستعین به علی عدوّه.

23:25 ـ از عبارت موسع علی شیعتنا ...فی أیدیهم، معلوم می شود تحلیل حق امام نسبت به آنچه در دست شیعه است، می باشد.

24:15 ـ اشکالاتی که به این روایات تحلیل خمس وارد شده است: اول اینکه برخی از این روایات که ضعیف السند است پس حجیّت ندارد و روایاتی که صحیح السند هستند، معرض عنه مشهور می باشند پس اثری ندارد.

25:25 ـ اشکال دوم: حلیّت عبارت است از حلیت مالکی و از موضوعات خارجیه است پس ارتباطی به حکم شرعی ندارد لذا باید مفاد خبر، متضمن حکم عملی باشد تا معنای حجیتش از باب واسطه در اثبات باشد یا از باب انشاء حکم واصل مؤدا باشد یا تنزیل المؤدی بمنزلة الواقع باشد، در همگی این موارد، حجیت خبر، منحصر در موردی است که مؤدّی حکم شرعی باشد ولی در موضوعات خارجیه، خبر حجیت ندارد و بینه لازم دارد که در روایت: الأشیاء کلّها علی هذا حتّی یستبین لک غیر ذلک.

28:25 ـ دایره حجیت خبر، منحصر است به احکام کلیه شرعیه اما اباحه و تحلیل در خمس، اباحه مالکی است لذا از دایره خبر خارج است.

29:10 ـ پاسخ هر دو اشکال اول و دوم اینستکه، اخبار تواتر دارند و تواتر یقین آور است با یقین تحلیل خمس، جای اعراض نیست بلکه اعراض اصحاب در جایی که قطع و یقین نباشد موهن می شود.

0619 - مبحث الخمس ـ عصر الغیبة ـ الاباحة (نوار 12 ـ درس 7) ـ شب چهارشنبه 1 صفر 1390 ق ـ 1349/1/19 ش

00:05 ـ مشهور به عدم تحلیل خمس در زمان غیبت است.

01:00 ـ جواب سوم در عدم تحلیل خمس، اینکه تحلیل در اخبار در زمان حضور بوده است ولی نسبت به توقیع امام عصر صلوات الله علیه در زمان غیبت است ولی اشکالی که در توقیع شریف می کنند اینست که شاید الف و لام در "الخمس" و قرینیت طیب ولادت خمس بوده باشد و نه مطلق خمس بوده است.

03:00 ـ برخی می فرمایند که تحلیلی که معصومین علیهم السلام فرموده اند که هر امام در زمان خودشان حق خودشان را حلال کرده بوده اند و به زمان غیبت ارتباطی ندارد.

04:10 ـ پاسخ اینست که متعددی در روایات عبارات "حلّلنا" و "شیعتنا" و "الی یوم القیامة" و "الی أن یظهر أمرنا" و "الی أن یظهر الحجة" وجود دارد لذا حلیت را تا روز قیامت و نه همانند اشخاص عادی باشند که مثلا پدر چیزی را نسبت به پسرش بگوید نیست بلکه ائمه علیهم السلام که ولایت کلیه دارند تا روز قیامت و تا روز ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود.

06:20 ـ در مورد توقیع مبارک اگر پاسخ درمورد خمس خاص بود حضرت تذکر می دادند پس استشهاد به طیب

طیب ولادت، درست نیست چرا که در روایات چنین داریم:

07:00 ـ در روایتی که: ...انّ لنا أموالا من غلات و تجارات و نحو ذلک و قد علمت أنّ لک فیها حقّا قال فلم أحللنا اذا لشیعتنا الاّ لتطیب ولادتهم، پس طیب ولادت هم در حلالیت غلات و تجارات آمده است و منحصر در مناکح نیست.

07:35 ـ اشکال چهارم: اگر تحلیل خمس بوده است پس باید در زمان امامان بلکه در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، ساقط شده باشد، در صورتی که در زمان برخی ائمه علیهم السلام و عصر غیبت صغری وکلایی در بلاد برای قبض حقوقشان قرار می دادند.

11:05 ـ پاسخ اینست که تحلیل با اسقاط تفاوت دارد بلکه تحلیل، اباحه مالکی و جواز تصرف است بنابراین تحلیل، مؤکد و مؤید ثبوت است.

13:00 ـ اما در مورد نصب وکلاء که استشهاد شده است نیز دلیلی نداریم که شیعیان را مکلّف به دادن خمس می کردند بلکه هر که دوست داشته، خمسش را به وکلای ائمه پرداخت می کرده است، ثانیا بر فرض الزام مردم توسط وکیل ها به گرفتن خمس، اخبار تحلیل اطلاق دارد اما تخصیص وارد شده است به مواردی که وکلاء الزام کرده باشند، ثالثا وکلاء که در تمامی شهرها و بلاد نبوده اند و همه شیعیان که تمکن نداشتند به خدمت ائمه و حتی وکلای امام برسند، بنابراین نصب وکلاء منافاتی با تحلیل ندارد.

16:45 ـ اشکال پنجم: برخی در اباحه انفال که اباحه مناکح و مساکن و متاجر اشکالی دارند که این اشکال بر مطلق اخبار تحلیل خمس یا حق امام نیز وارد می شود.

19:00 ـ اشکال اینست که اخبار تحلیل نوعا با الفاظ تحلیل "خمس" و تحلیل "حق" می باشد و لفظ "اباحه" و "موسّع" که عبارت اخرای اباحه می باشد در بعضی اخبار وارد شده است و می دانیم اباحه کردن برای شیئی است که وجود خارجی داشته باشد یعنی شخص و شیئ و ملکیت باید وجود داشته باشد تا ملکیت تحقق پیدا کند تا اباحه ای بشود اما در اخبار تحلیل خمس، نه شیئ مباح و نه مباح له، وجود ندارد و از آنجا که امام علیه السلام اباحه مالکی می فرمایند باید آن شیئ وجود خارجی داشته باشد تا بتوان آن را اباحه کرد.

23:00 ـ بنابراین چطور ممکن است این اباحه در مورد اموالی که نسبت به شیعیان در آینده که هنوز وجود ندارند بوده باشد پس نتوان گفت که این اباحه، اباحه حقیقیه باشد بلکه اباحه تأویلیه است.

24:10 ـ در مورد تحلیل، گفته می شود که باید مالی وجود داشته باشد تا حقی در ذمه بیاید که تحلیل، امکان پذیر شود پس در مورد شیعیان زمان غیبت که هنوز وجود نداشته اند و مالی درکار نبوده است و حقی ثابت نشده است نتوان اباحه ای را هم قائل شد.

25:45 ـ پاسخ اینست که گاهی شخص به افراد موجود در خارج چیزی را اباحه می کند و گاهی شخص نسبت به افراد مقدرة الوجود، اباحه ای می کند پس معنا ندارد شیئی به اباحه بر کلی طبیعی اضافه شود بلکه فقط آنچه که به آن نسبت داده می شود به لحاظ اضافه وجود است.

27:45 ـ بنابراین تحلیلی که ائمه علیهم السلام فرموده اند برای کلی طبیعی شیعه، بنحو قضیه حقیقیه است که هر زمان شیعه ای آمد و هر زمان مالی داشت در آن زمان آن حق پیدا می شود پس تحلیل بر اموالشان وارد می شود که مقام ولایت معصوم، مصحح اینست که اباحه و تحلیل بنحو قضیه حقیقه تا روز قیامت باشد.

0620 - مبحث الخمس ـ عصر الغیبة ـ أخبار التشدید (نوار 12 ـ درس 8) ـ شب شنبه 4 صفر 1390 ق ـ 1349/1/22 ش

01:00 ـ اخبار را در مورد "تحلیل" بیان کردیم و اشکالات و پاسخ ها را بیان کردیم.

01:45 ـ بیان این اشکال شد که اباحه اجازه تصرف در مورد مالی است که ملک امام باشد و تحلیل آن، مرادف حلال کردن آن حق در مالشان نسبت به شیعیان است و چون اباحه نیاز به وجود خارجی شیئ و شخص دارد تا اباحه معنا پیدا کند لذا شیعیانی که هنوز وجود خارجی پیدا نکرده اند و مالشان وجود خارجی ندارد پس اباحه ای صادق نیست لاجرم اباحه و تحلیل در اخبار، تأویلی است.

04:55 ـ بنابراین اخبار تحلیل را به این تأویل می فرمایند که تحلیل عبارت است از تضمین مال در ذمه شخص و تصرفش در خارج که تدریجا آن اشتغال ذمه را می تواند پرداخت کند.

07:05 ـ پاسخ این است که در قضایای حقیقیه، همه افراد حقیقی الوجود و مقدرة الوجود را دربر می گیرد بنابراین اباحه و تحلیل خمس که از قضایای حقیقیه است همه شیعیان و اموالشان را دربر میگیرد چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت.

09:00 ـ اشکال دیگر به اخبار تحلیل خمس اینست که تحلیل در روایات یا تحلیل کل خمس به جمیع سهامش است یا تحلیل حق امام

حق امام علیه السلام می باشد پس نمی توانیم بگوییم این اخبار اختصاص به سهم مقدس امام دارد که اگر بخواهیم حلیت را از بخشی از خمس برداریم پس علت غایی برای طیب ولادت، حاصل نخواهد شد چرا که سهم سادات مانعیت برای طیب ولادت خواهد داشت لذا لاجرم باید حلیّت در روایات اباحه را در تمام سهامی خمس بدانیم بنابراین اشکال اینجاست اگر قرار باشد تحلیل درباره تمام خمس باشد و از طرفی وجود روایاتی که سادات را از زکات حرام میداند نتیجه می گیریم که اجحاف به ساداتی که نیازمندند می شود.

13:40 ـ پاسخ اینست که یکی از دلایل، دلالت اقتضاء است که صحت کلام متوقف می شود به مدلول پس اگر از روایات استفاده کنیم که جمیع خمس برای امام باشد و سهم سادات را درنظر نگیریم، اما سادات، عیال امام علیه السلام می باشند بنابراین درصورت اضافه و کسر، امام صلوات الله علیه از مال خودشان جابجا فرموده اند که اگر کم آمد از مال خویش انفاق می کنند و اگر اضافه آمد ملک خودشان بوده است.

16:50 ـ در مورد زکات هم که چون امام علیه السلام ولایت تامه دارند می توانستند همه اش را به یک شخص بدهند.

17:10 ـ روایتی که بیان کردیم: ان رأیت صاحب هذا الامر یعطی کلّ ما فی بیت المال رجلا واحدا فلا یدخلنّ فی قلبک شیئ فانّه انّما یعمل بأمر الله.

17:40 ـ پاسخ دیگر این است که اگر قرار بود ملکیت سادات، ملکیت مجزائی باشد باید بعد از "لذی القربی" هر کدامشان از سه سهم "لام" ملکیت می داشتند درصورتی که لام ملکیت لذی القربی آمده و باقی واو عطف است.

18:45 ـ بنابراین اگر تمام خمس از برای امام باشد و از اخبار تحلیل، بدلالت اقتضاء به وحدت انفراد برسیم پس ائمه علیهم السلام اعمال ولایت می فرمایند.

19:05 ـ روایت دیگر: انّ الله عزوجل فوّض الی سلیمان بن داود فقال هذا عطاؤنا فامنن أو أمسک بغیر حساب و فوّض الله الی نبیّه فما فوّض الی رسول الله فقد فوّضه الینا.

19:35 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: لا والله ما فوّض الله عزوجل الی أحد من خلقه الاّ الی رسول الله صلی الله علیه و آله و الی الأئمة علیهم السلام، قال عزوجل فی کتابه انّا أنزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما أریک الله و هی جاریة فی الأوصیاء علیهم السلام.

19:55 ـ لذا امامان علیهم السلام از باب تفویض ولایتی در کل اسهام، در سهم سادات تصرف می فرمایند.

20:35 ـ اخبار تحلیلی با اخبار تشدید معارضه می کند.

20:55 ـ روایت از امام رضا علیه السلام: کتب رجل من تجّار فارس من بعض موالی أبی الحسن الرضا علیه السلام یسأله الاذن فی الخمس، فکتب علیه السلام الیه: بسم الله الرّحمن الرّحیم انّ الله واسع کریم ضمّن على العمل الثواب وعلى الضیق الهمّ لا یحلّ مال الاّ من وجه أحلّه الله و انّ الخمس عوننا على دیننا وعلى عیالاتنا وعلى موالینا وما نبذله و نشتری من أعراضنا ممّن نخاف سطوته فلا تزووه عنّا و لا تحرموا أنفسکم دعاءنا فانّ اخراجه مفتاح رزقکم و تمحیص ذنوبکم و ما تمهّدون لأنفسکم لیوم فاقتکم.

22:15 ـ روایت دیگر از امام رضا علیه السلام: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السّلام فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس فقال ما أمحل هذا، تمحّضونا المودة بألسنتكم و تزوون عنا حقا جعله اللّٰه لنا و جعلنا له و هو الخمس لا نجعل لأحد منكم في حلّ.

23:25 ـ روایت دیگر از امام عصر صلوات الله علیه: ..وأمّا ما سألت عنــه من أمر من يستحلّ ما في يده من أموالنا و يتصرّف فيه تصرّفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك، فهو ملعون و نحن خصماؤه فقد قال النبي صلى الله عليه و آله: المستحلّ من عترتي ما حرّم الله ملعون على لساني ولسان كلّ نبيّ مجاب، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا و كانت لعنة الله عليه لقوله تعالى: أَلا لعنة اللّه على الظالمين.

24:30 ـ روایت از امام جواد علیه السلام: کنت عند أبی جعفر الثّانی علیه السّلام إذ دخل علیه صالح بن محمّد بن سهل و کان یتولّی له الوقف بقم، فقال: یا سیّدی اجعلنی من عشرة آلاف درهم فی حلّ فإنّی أنفقتها، فقال له: أنت فی حلّ، فلمّا خرج صالح، قال أبو جعفر علیه السّلام: أحدهم یثب علی أموال آل محمّد و أیتامهم و مساکینهم و فقرائهم و أبناء سبیلهم فیأخذها ثمّ یجیء فیقول: اجعلنی فی حلّ، أتراه ظنّ أنّی أقول: لا أفعل، و اللّه لیسألنّهم اللّه یوم القیامه عن ذلک سؤالا حثیثا.

25:55 ـ روایت دیگر از امام باقر علیه السلام: ما أیسر ما یدخل به العبد النار قال علیه السلام: من أکل من مال الیتیم درهما و نحن الیتیم.

26:20 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: إنّي لآخذ من أحدكم الدّرهم و إنّي لمن أكثر أهل المدينة مالاً، ما أريد بذلك إلّا أن تطهروا.

26:55 ـ روایت دیگر: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحلّ له.

27:15 ـ روایت دیگر: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقّنا.

27:35 ـ بنابراین برخی روایات تشدید وجوب خمس را هم بررسی کردیم.

27:50 ـ حقیقتا عبادت بدنی مانند نماز و روزه و عبادت مالی مانند خمس و زکات واجب است و همینطور که عبادات بدنی نمی تواند مختص زمان باشد و نمی تواند مورد مسامحه قرار گیرد پس عبادات مالی هم اختصاص به زمان ندارد و نمی تواند مورد مسامحه واقع بشود.

29:10 ـ و از اینکه زکات بر سادات حرام است، لازم می آید تحلیل سهم سادات بر شیعیان، موجب اجحاف به سادات بشود لذا علاوه بر این اشکال مهم، اخبار تحلیل، تعارض با روایات تشدید پیدا می کنند.

29:40 ـ بنابراین یا باید گفت اخبار تحلیل، ساقط اند یا اینکه باید این اخبار را تأویل نمود.

0621 - مبحث الخمس ـ عصر الغیبة ـ وجوب الخمس (نوار 13 ـ درس 1) ـ شب یکشنبه 5 صفر 1390 ق ـ 1349/1/23 ش

00:50 ـ اگر در ادله تحلیل، مقصود، تحلیل سهم مبارک باشد پس علت غایی که طیب ولادت شیعیان است نسبت به سهم سادات، محقق نمی شود بنابراین باید گفت تحلیل در کل خمس است اما با توجه به اینکه زکات بر سادات حرام شده است، لذا با وجود این تحلیل، نسبت به حق سادات کوتاهی می شود.

03:30 ـ در روایات تعبییر به حق شده است لذا جمیع خمس حق امام است و در آیه مبارکه لام ملکیت اختصاصی است که در "لله" و "لرسوله" و "لذی القربی" وجود دارد و بقیه طوائف "لام" ندارند پس باید دوثلث و ربعش، سهم امام شود و سه ربع از یک ثلث، سهم سادات باشد ولی اگر سه "لام" را از برای ترتّب بدانیم که در رتبه اول همه خمس برای خداست و رتبه دوم همه خمس برای رسول خداست و در رتبه سوم همه خمس از برای ذی القربی و سه طایفه دیگر باشد، لذا از آیه نتوان استظهار کرد و بسیار مجمل می باشد پس باید به اخبار رجوع کنیم.

06:00 ـ در مورد اخبار تحلیل باید گفت چهار قسمت اند، اول: تحلیل برای اشخاص بخصوصی بوده است.

07:15 ـ دوم: اموالی از مردم به دستمان رسیده و در آن ها خمس بوده است که

است که امام علیه السلام نسبت به شیعه حلال می کنند.

08:25 ـ سوم: اخبار تحلیل مخصوص آنچه نتیجه طیب ولادت باشد، است و در مورد مناکح است.

09:25 ـ چهارم: تحلیل خمس برای شیعیان در تمامی زمان ها تا روز قیامت و روز ظهور می باشد که با وجود تواتر کلیت اخبار تحلیل اما در این مورد، تواتر ندارد.

10:00 ـ عدم تواتر مورد چهارم، تعارض با اخبار حلیت دارد پس تساقط می کنند لذا رجوع به عمومات وجوب خمس می کنیم و عمومات وجوب خمس هم که نسخ نشده است و از ضروریات دین است پس نسبت به سهم سادات باید بدستشان برسد چراکه در روایت: عوّضهم الله سبحانه عن الزکاة بالخمس.

12:05 ـ نسبت به سهم امام علیه السلام برخی می فرمایند که در جایی که علم به رضایت معصوم داریم صرف شود ولی به مقتضای قاعده در مواردی که عدم وصول مال به صاحبش است باید صدقه بدهیم چراکه: کل مال لابد أن یوصل الی صاحبه، پس بدلش را که صدقه باشد بجای سهم امام پرداخت می کنیم.

14:45 ـ تصرف به رضا جایز است چراکه: لایحلّ مال امرء الاّ بطیب نفسه، که طیب نفس گاهی به اذن است یا شاهد حال یا بالفحوی می شود و چون شاهد حال امام علیه السلام در مواضع خاصه اینست که ما علم به رضایتش داشته باشم می توان تصرف شود.

15:10 ـ برخی می فرمایند که فقط متعیّن است در تصرّف برضی شود.

15:40 ـ هر دو امر در حد تساوی اند و هیچیک ارجحیّت به دومی ندارد.

16:50 ـ برخی می فرمایند که در عصر غیبت، هم سهم امام و سهم سادات را باید به سادات بدهند.

17:30 ـ چون اگر بر امام واجب است به عیالشان که سادات هستند مالی بدهد بنابراین رضایت به دادن از سهم امام به سادات را دارد.

18:30 ـ روایت: للامام علیه السلام نصف الخمس کملا و نصف الخمس الباقی بین أهل بیته فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لأبناء سبیلهم یقسّم بینهم علی الکتاب و السنة ما یستغنون به فی سنتهم فان فضل عنهم شیئ فهو للوالی فان نقص کان علی الوالی أن ینفق من عنده بقدر ما یستغنون به و انما صار علیه أن یمونهم لانّ له ما فضل عنهم.

19:55 ـ روایت دیگر: فالنصف له خاصة و النصف للیتامی و المساکین و أبناء السبیل من آل محمد صلی الله علیه و آله الذین لاتحلّ لهم الصدقة و لاالزکاة عوّضهم الله مکان ذلک بالخمس فهو یعطیهم علی قدر کفایتهم فان فضل شیئ فهو له و ان نقص عنهم و لم یکفهم أتمّه لهم من عنده کما صار له الفضل کذلک یلزمه النقصان.

21:15 ـ پاسخ داده شده است که در روایات ندارند که از سهم خودشان نقصان را بدهند بلکه ممکن است از دیگر اموال خودشان بدهند.

22:10 ـ جواب اینست که اگر واجب شد که تتمیم شود یا باید از سهم امام باشد یا از دیگر اموال حضرت باشد پس فرقی نخواهد کرد چون در زمان غیبت بجز این سهم از امام که در دسترس نمی باشد.

23:10 ـ برخی دیگر می فرمایند که حاکم شرع که نائب عام امام است از سهم امام به سادات تتمیم می کند.

23:40 ـ پاسخ اینست که هر واجب مالی، منشأ انتزاع حق برای دریافت کننده مال نیست مثلا وجوب انفاق به فرزند موجب نمی شود فرزندان حقی در اموال پدر داشته باشند و از مالش بی اجازه بردارند ولی در مورد زوجه دلیل خاص رسیده است که اگر مرد نفقه نداد، همسرش می تواند حقی که در مال مرد دارد را طلب کند.

24:50 ـ پس اولین جواب اینست که وجوب تکلیفی مربوط به امام علیه السلام است و به ما ارتباطی ندارد ثانیا روایات تتمیم در زمانی بوده است که خمس ها و زکات ها را به نزد امام علیه السلام می آوردند و ایشان تقسیم و تتمیم می فرمودند.

26:45 ـ بنابراین بمجرد روایات تتمیم، نتوان گفت که تتمیم سهم سادات از سهم امام علیه السلام واجب می باشد.

0622 - مبحث الخمس ـ عصر الغیبة ـ الأقوال (نوار 13 ـ درس 2) ـ شب دوشنبه 6 صفر 1390 ق ـ 1349/1/24 ش

00:30 ـ قول دیگر این است که خمس حفظ شود تا زمانی که امارات موت بر شخص حاصل شد به کس دیگر بدهد تا نگهداری کند تا در اشخاص ثقه دست به دست شود تا بدست امام علیه السلام برسد.

03:10 ـ قول دیگر اینکه سهم سادات به سادات برسد ولی سهم امام را تحفّظ کنند.

04:40 ـ اولا: حفظ امانت و رساندن به دست صاحبش وقتی است که وکیلی نداشته باشد لذا وجهی ندارد نگهداری شود.

05:50 ـ ثانیا: با نگهداری مال، ممکن است مال، در معرض اتلاف قرار گیرد.

07:05 ـ در مورد قول دفن کردن حق معصوم علیه السلام که مدرکی نداریم بجز یک روایت.

07:35 ـ روایت: انّ الارض تظهر کنوزها عند ظهوره سلام الله علیه و انّه اذا قام دلّه الله تعالی علی الکنوز فیأخذها من کلّ مکان.

07:55 ـ اولا در این روایت امر به دفن نداریم، ثانیا این روایت مرسله است و حجیت ندارد ثالثا دفن کردن موجب قرار گرفتن در معرض تلف است که ممکن است دیگران ظفر به آن پیدا کنند و تصرف کنند.

09:20 ـ برخی می فرمایند که خمس در زمان غیبت، تحلیل نشده است و باید پرداخت شود پس سهم سادات را بدستشان رساند و سهم

سهم امام هم به سادات داده شود.

10:40 ـ دلیلشان اینست که اولا: در دو روایت عباراتی موجود است به این مضمون که: الامام یقسّم الخمس و یعطی نصفه للیتامی و المساکین و ابن السبیل فان فضل عنهم کان له و ان نقص أتمّه من ماله، بنابراین چون وظیفه امام علیه السلام نسبت به مال سادات در صورت کسر آمدن، تتمیم مال می باشد بنابراین نایب عام امام علیه السلام که وکیل امام علیه السلام می باشد به اقتضای این نیابتی که دارد خمس را دریافت می کند و نصفش را به سادات می دهد و از سهمشان هم به سادات می دهد ثانیا: چون مصارف دیگر سهم امام در شرع ذکر نشده است پس ممکن است موجب اتلاف الباقی سهم ایشان بشود ثالثا به رضایت معصوم علیه السلام در صرف درمورد اصناف ثلاثه علم وجود دارد.

13:45 ـ در مورد دو روایت پاسخ اینست که آن ها در زمان بسط ید امام علیه السلام بوده است که در روایات زکات هم داریم، امام در صورت اضافه و نقصان خودشان از مال را جبران می فرمودند.

14:40 ـ روایت از امام صادق علیه السلام: اخذ الوالی الزکاة و قسّمها بقدر ما یستغننون فان فضل ردّ الی الوالی و ان نقص کان علی الوالی أن یمونهم من عنده بقدر سعتهم حتی یستغنوا.

15:15 ـ روایت دیگر: الامام علیه السلام یعول من لا حیلة له.

15:30 ـ بنابراین اینکه امام علیه السلام مالی را اضافه کنند یا در صورت اضافه، بردارند دلیل نمی شود که سادات بر اموال امام، حق مالی داشته باشند.

16:30 ـ از طرفی همه مردم عیال امام هستند و درصورت کسری، امام علیه السلام زکات را از مال خودشان برای فقراء بپردازند.

17:50 ـ دلیلی بر حق مالی بودن خمس نداریم بلکه وجوب تکلیفی بر امام علیه السلام بوده است.

19:40 ـ مقام علم و فضل و قدس و ولایت و جنبه امامت ائمه علیهم السلام کجا و ما کجا که بخواهیم علم برضایت ایشان پیدا کنیم البته نسبت ما به ایشان کمتر از نسبت پشه است به آدمی، بلکه حدود علم به رضایت در مورد نسبت امثال و اقران است.

20:35 ـ در توقیع مبارک امام عصر در جواب می فرمایند که: و امّا ما سألت عنه من أمر الضیاع التی لناحیتنا، هل یجوز القیام بعمارتها و أداء الخراج منها و صرف ما یفضل من دخلها الی الناحیة احتسابا للأجر و تقرّبا الیکم، فلا یحلّ لأحد أن یتصرّف فی مال غیرنا بغیر اذنه فکیف یحلّ ذلک فی مالنا، ومن أکل من مالنا شیئا من ذلک بغیر أمرنا فقد استحلّ منّا ما حرم علیه.

23:00 ـ لذا دلیلی بر اینکه حق امام به سادات داده شود وجود ندارد.

23:50 ـ خمس، مالی است و دلیلی بر نسخ و سقوطش نیست که وجوب آن از ضروریات مذهب بلکه کلی اش از ضروریات اسلام است و دلیل بر سقوط هم نداریم و عمومات هم محکم است و حق امام هم ثابت است، بنابراین سهام ثلاثه یتامی و مساکین و ابن سبیل باید داده شود ولی در مورد سهم امام علیه السلام:

26:10 ـ در مال لقطه صریح روایات می گوید شخص تفحص کند و اگر نیافت به جای او صدقه بدهد.

26:40 ـ بنابراین بجهت عدم تمکن ایصال خمس بدست امام علیه السلام چون عین مال را نمی توان به دست مبارکشان رسانید باید بدل آن را که صدقه است پرداخت کنیم.

27:05 ـ اگر شخص حقیقتا علم به رضای معصوم در موردی پیدا کند لذا از باب حجیّت قطع، معذّر دارد و گرنه باید صدقه داده شود.

29:10 ـ برخی این مال را بدلیل عدم تمکن ایصال به دست حضرت صلوات الله علیه، در حکم مجهول المالک می دانند.

30:35 ـ پس باید به دست حاکم شرع برساند و نایب و وکیل عام امام که حاکم شرع است از طرف ایشان صدقه بدهد.

32:30 ـ در مورد علم به رضا، اولا صغرای علم به رضی بسیار مشکل است چراکه علم بمصالح و مفاسدی که در نظر معصوم علیه السلام است بسیار مشکل است ثانیا بر فرض پیدا شدن علم به رضا، شخص مخیّر می شود که صدقه بدهد یا تصرف در آن کند بجهت یقینی که در رضایت امام علیه السلام پیدا کرده است.

0623 - مبحث الخمس ـ حاکم الشرع (نوار 13 ـ درس 3) ـ شب چهارشنبه 8 صفر 1390 ق ـ 1349/1/26 ش

01:10 ـ برخی می فرمایند که متصدی و متولی تقسیم خمس به دلیل غیبت امام عصر صلوات الله علیه به گردن حاکم شرع است.

02:00 ـ چند مطلب در اینجا بیان می شود، اول: تمام خمس توقف دارد به رسیدن بدست حاکم شرع یا خیر.

02:35 ـ دوم: آیا حدود حکومت شرعیه، تصرف و تقسیم خمس را دربر می گیرد یا حکومت شرعیه فقط اختصاص به مقام قضاوت است که: انظروا الی رجل قد روی حدیثنا و نظر الی حلالنا و حرامنا فانّی قد جعلته حکما.

04:10 ـ برخی نیز می فرمایند که حکومت شرعیه به علاوه مقام قضاوت در مقام افتاء هم شامل است، و یا اینکه حدود حکومت شرعیه حاکم شرع أوسع از اینست.

04:30 ـ سوم: بر تقدیر اینکه حاکم، متصدی تقسیم شود، می تواند وکالت و اجازه در امور حسبیه را به دیگر اشخاص بدهد یا خیر.

05:10 ـ متفق علیه اصحاب بلکه اجماع بر اینست که اگر شخصی دیگری را وکیل کرد، وکیل نمی تواند شخص ثالثی را وکیل کند.

06:20 ـ امور تکلیفیه با امور وضعیه متفاوت اند، به اینصورت که در احکام تکلیفیه اگر امر دائر بین اقل و اکثر باشد و شک کردیم در تقیّد مکلف به بشیئ ای، و دوران بین اقل و اکثر بین مرکب و اجزائش باشد و ندانیم اجزاء مرکب، اقل است یا اکثر کما اینکه برائت از زائد بر مقدار متیقّن را جاری می دانیم پس نفی تقیّد می نمائیم.

07:35 ـ اما در احکام وضعیه پس از ثابت شدن حکم، شک کنیم که آیا این امر وضعی تحقق پیدا می کند به ذات شیئ یا به مقیّد شیئ است، لذا شک در محصّل است پس باید استصحاب بقاء کنیم.

08:15 ـ در ما نحن فیه شک می کنیم که شخص با دادن خمس در عصر غیب اگر بدون مراجعه به حاکم شرع که وکیل عام معصوم علیه السلام در زمان غیبت است، آیا برائت از ذمه پیدا می کند یا خیر در اینجا باید استصحاب بقای حق کنیم بنابراین باید به حاکم شرع رجوع کرد.

09:45 ـ حکومت شرعیه روایات و مدارکی دارد که برخی را بیان می کنیم.

11:30 ـ توقیع شریف از امام عصر صلوات الله علیه: سألت محمد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علیّ فوردت توقیع بخط مولانا صاحب الزمان صلوات الله علیه: ...و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجّتی علیکم و أنا حجّة الله علیهم ...و أما محمد بن عثمان العمری رضی الله عنه و عن أبیه من قبل فانّه ثقتی و کتابه کتابی.

13:35 ـ وقایع اختصاص به قضاوت و افتاء ندارد بلکه عموم دارد و مراد احکام شرعیه نیست و اینکه در وقایعی که حادث می شود کسی عذر نیاورد که متحیّر ماندیم که چه کنیم.

14:40 ـ دو جهت در اینجاست، اول: به حسب لطف و رأفتی که دارند می خواهند مردم را از حیرت بیرون آورند.

14:50 ـ دوم: اتمام حجت است که کسی نتواند بگوید امام زمان غایب بوده است و دسترسی نداشتیم و مهمل بودیم.

15:11 ـ بنابراین حوادث واقعه در خصوص قضاوت و افتاء نمی باشد و در مورد احکام شرعیه هم نیست چون حادثه نمی باشند پس در مورد امور خارجیه ایست که پیش می آید و حیرت می آورد که تکلیف چه می باشد.

16:00 ـ در مورد عبارت "فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجّتی علیکم" که اگر منظور از حجتی که اینجا آمده است همان حجیت خبر عادل می بود که خداوند در قرآن فرموده است.

16:20 ـ در مورد حجیت خبر عادل که در آیه شریفه: فلولا نفر من کل فرقة منهم ، ..ان جاءکم فاسق بنبإ فتبیّنوا، بیان شده بود پس معلوم می شود "حجتی علیکم"، عنایت خاصی است که روات حدیث از ناحیه امام، حجت می باشند درثانی اگر مراد و مقصود صرف این بوده است که خبر عادل حجیت دارد که حاجتی به عبارت "و أنا حجة الله علیهم" نبود.

17:35 ـ امام عصر صلوات الله علیه ولی الله مطلق از طرف خدواند متعال می باشند و روات حدیث که علماء و فقهاء هستند، ولایتشان از ناحیه امام عصر صلوات الله علیه می باشد.

17:50 ـ از طرفی هر وکیلی در عالم، دارای ولایت است پس وکالت از ناحیه موکل دارد، لذا در این توقیع شریف مشخص می شود علماء در حوادث واقعه، وکالت از طرف امام عصر دارند مانند اموری چون تولی اوقاف مجهول الواقف یا وصایت من لا وصی له، باشد یا قیمومیت بر صغار باشد یا مال مجهول المالک یا مال غایب و غیره باشد در تمامی این موارد این عموم را دربر می گیرد که فقهاء حجت از طرف امام هستند و حضرت هم از طرف خداوند حجت می باشند.

20:20 ـ علاوه بر قاعده اصولی که بیان شد بنا بر، این توقیع شریف باید برای دادن تمام خمس به حاکم شرع مراجعه کرد چون همه خمس حق امام و ملک ایشان است باید به وکیل ایشان که حاکم شرع است رسانده شود.

22:30 ـ وکیل امام که حاکم شرع است باید به میزان شرعی عمل کند که سهم سادات را به سادات محتاج و یتیم و در راه مانده بدهد و سهم امام را یا از طرف ایشان که آقای میلانی می فرمایند صدقه بدهد یا در مصارفی که مرضی رضایت حضرت است صرف نماید.

23:00 ـ از اینکه نام محمد بن عثمان را به عنوان ثقه آورده اند پس به نظر می رسد علما و فقهاء و روات حدیث را در مرتبه او قرار می دهند.

24:25 ـ در بیان مطلب دوم، برای دادن خمس باید به حاکم شرع مراجعه بشود برخی که می فرمودند بر معصوم واجب است نسبت به سادات که عیالش هستند مصارفی بنمایند پس سادات که در مال امام حق دارند پس حاکم شرع می تواند این مال غایب را از طرف امام به سادات بپردازد.

28:35 ـ پاسخ اینست که آن تتمیم مالی که امام علیه السلام می فرموده اند نظیر تتمیم در زکات است که از ملک خودشان تتمیم می فرمودند پس در جایی که اخماس را در نزد امام می بردند و در صورت کسر آمدن، امام علیه السلام از دیگر اموال شریفشان تتمیم می کردند و این وجوب تکلیفی بر خودشان بوده است، اما سادات که حق وضعی بر اموال حضرت ندارند و از طرفی دلیلی نداریم که بر وکیل امام هم این وجوب تکلیفی وارد باشد.

31:00 ـ به مقتضای قاعده، افراز و تقسیم جزء مشاع باید به رضای همه شان باشد.

32:10 ـ مشهور، خمس را ملک مشاع می دانند و اگر شخص ربح کرده است باید افراز یک پنجم کند که نیاز به رضایت است که در مورد رضایت همه سادات (چون تمامشان در دسترس نیستند) باید به ولیّ کلی سادات که حاکم شرع است جهت رضایت یا پرداخت رجوع کند و برای سهم امام هم که درظاهر در دسترس نیستند باید به وکیل ایشان که حاکم شرع است رجوع کند.

33:25 ـ اگر هم خمس را حق مالی بدانیم چون که تعیین هر حقی که در ذمه است باید با قبض صاحب حق از ذمه خارج شود بنابراین باید با قبض شخصی که حق این اقباض را دارد صورت بپذیرد که حاکم شرع می باشد.

0624 - مبحث الخمس ـ حاکم الشرع (نوار 13 ـ درس 4) ـ شب شنبه 11 صفر 1390 ق ـ 1349/1/29 ش

00:10 ـ ملخص جلسه قبل.

04:30 ـ در چهار مرحله مطالبی را بیان می کنیم: اینکه آیا خمس نسبت به هر دو سهمش نیاز برجوع به حاکم شرع دارد یا خیر، و اینکه در سهم امام باید به حاکم رجوع شود و در سهم سادات نیازی نیست و اینکه خود مکلف می تواند تمام خمس یا سهم ساداتش را از مال خودش افراز کند یا خیر.

06:35 ـ اگر شک در پرداخت خمس توسط خود شخص یا رجوع به حاکم شرع کردیم چطور.

07:10 ـ و نیز اگر شک کنیم حاکم شرع ولایت در امر خمس دارد یا خیر چطور.

07:35 ـ جهت دیگر اینکه چه دلیلی نسبت برجوع به حاکم شرع وجود دارد.

08:05 ـ در مورد شک در ولایتی که حاکم شرع در مورد خمس دارد یا ندارد، مثلا ولایت حاکم شرع را نسبت به قیمومت بر صغار و تولیت اوقاف مجهول المتولی یا وصایت من لا وصی له، که در امور حسبیه ولایت فقیه را ثابت کرده ایم، اما شک در ولایت حاکم شرع در امور خمس کردیم، چون هر حکم وضعی که مشکوک شد در حیّز استصحاب عدم است، و ولایت، یک امر وضعی است وقتی شک در جعل این ولایت نسبت به حاکم شرع در امر خمس کردیم، باید استصحاب عدم ولایت کنیم

کنیم که تمام احکام وضعیه مشکوک الجعل در حیّز استصحاب عدم می باشند.

10:05 ـ اما شک دومی پیش می آید که آیا شخص، بدون مراجعه به حاکم شرع در زمان غیبت بخواهد خمس بدهد، ذمه اش برئ می شود یا خیر لاجرم باید استصحاب عدم برائت ذمه و عدم سقوط حق کنیم.

10:55 ـ آن استصحاب عدم جعل ولایت حاکم شرع نمی تواند شخص را بریء از ذمه اش کند چراکه استصحاب عدم جعل ولایت نمی تواند ثابت کند ارتفاع ما فی الذمه را.

11:40 ـ پرداخت خمس واجب است و شخص دائر بین اقل و اکثر است و شک دارد که وجوب اداء مشروط به رجوع به حاکم شرع است یا خیر، چون وجوب، وجوب تکلیفی نیست نمی توان برائت را جاری کرد، بلکه حق در ذمه شخص ثابت شده است و نیاز به ارتفاع ما فی الذمه داریم و این ارتفاع بدون مراجعه به حاکم میسور نیست.

13:10 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایند که به مقتضای قاعده اشتغال، هر مکلفی که خمس بر او واجب است در زمان غیبت باید برای تمام خمس مالش به حاکم شرع رجوع کند حتی سهم سادات.

13:45 ـ در مورد ولایت حاکم شرع که حکومت شرعیه دارد روایاتی را بررسی می کنیم.

15:50 ـ روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: أللهم ارحم خلفائی، قیل له من خلفائک یا رسول الله؟ قال صلی الله علیه و آله: الذین یأتون بعدی و یروون حدیثی و سنّتی.

16:40 ـ استدلال به این روایت به اطلاق جانشینی حضرت به اینگونه است که اطلاق جانشینی، اقتضاء می کند که در هر آنچه که معصوم سلام الله علیه دارا است پس خلیفه او و جانشین او می تواند متصدّی آن باشد، از جمله آنها ولایت است که چون معصوم علیه السلام ولایت دارد پس جانشین او هم چنین ولایتی را باید داشته باشد.

18:40 ـ اشکال اینست که از عبارات "یروون حدیثی و سنتی" مشخص می شود که جانشینی فقط در مورد ذکر حدیث و سنت است و بیشتر از آن استفاده نمی شود لذا در شئون ولایتی نتوان از این روایت استفاده کرد.

20:10 ـ روایت دیگر: العلماء ورثة الأنبیاء.

20:45 ـ از اطلاق این وراثت نتیجه گرفت که باید هر حقی که برای مورث بوده است از برای وارث هم باشد پس چون انبیاء حق ولایت داشته اند پس علماء هم بر این حق، ولایت دارند.

21:55 ـ اشکال اینست که علما در علم، وارث انبیاء هستند چرا که در ادامه حدیث داریم که: ...انّ الأنبیاء لم یورّثوا دینارا و لا درهما ولیکن ورّثوا أحادیث من أحادیثهم فمن أخذ بشیئ منها أخذ بحظ وافر، بنابراین داستان اطلاق وراثت نیست که ولایت را هم از جمله وراثت بدانیم لذا فقط از جنبه علمی می باشد.

23:45 ـ روایت دیگر: علماء امّتی کأنبیاء بنی اسرائیل.

24:10 ـ و چون هر نبی، ولایت بر امتش داشته است پس علماءکه بمنزله انبیاء هستند و اطلاق تنزیل، اقتضاء می کند که علماء بر مردم ولایت داشته باشند.

25:40 ـ در روایت: یا علی أنت منى بمنزلة هارون من موسى الا أنه لانبي بعدى، که امیرالمؤمنين علیه السلام به منزله پیامبر صلی الله علیه و آله در همه شئون از امامت و ولایت و سیطره و غیره بجز جنبه رسالت هستند.

27:20 ـ پاسخ اینست که اگر حضرت می فرمودند علماء امتی بمنزلة انبیاء بنی اسرائیل، ممکن بود برداشت اطلاق تنزیل را بکنیم اما "کاف"، کاف تشبیه است و ممکن است وجه شبه، جنبه فضیلت یا جنبه اقتدائی داشته باشد پس همانطور که انبیاء بنی اسرائیل، مردم را هدایت می کردند یا افضل از ایشان بودند لذا علمای امت پیامبر، هم کسانی هستند که مردم را هدایت می کنند یا بر ایشان فضیلت دارند.

28:25 ـ بنابراین قویا احتمال دارد که وجه شبه در این روایت به جنبه هدایت امت و افضلیت نسبت به سایر افراد امّت باشد لذا به این روایت هم نتوان بر ولایت حاکم شرع استدلال کرد.

0625 - مبحث الخمس ـ حاکم الشرع (نوار 13 ـ درس 5) ـ شب یکشنبه 12 صفر 1390 ق ـ 1349/1/30 ش

00:55 ـ روایات مربوط به حدود ولایت حاکم شرع را بررسی می کنیم.

01:10 ـ روایت دیگر: العماء أمناء الرسل، و چون أمین شخص می تواند نائب او باشد پس علماء هم نایب خواهند بود پس ولایت دارند.

01:45 ـ جواب بدیهی است که با اینکه امین می تواند نائب شخص باشد ولی در حفظ آنچه به او امانت و ودیعه قرار داده اند که احکام الهی نزد پیامبران بطور ودیعه گذاشته اند، أمناء در نگهداری و حفظ این ودیعه، امین هستند.

03:20 ـ روایت دیگر: انّ أولی الناس فی الأنبیاء أعلمهم بما جاءوا به.

03:30 ـ گویا این برداشت شده است که عبارت "أولی" در این روایت، نظیر آیه: أولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض، می باشد که جنبه ولایت دارد پس علماء هم بر مردم ولایت دارند، پاسخ اینست که: أولی الناس فی الأنبیاء أعلمهم، به معنای اینست که هر عالمی که احاطه او به احکام الهیه و آنچه پیامبران آورده اند بیشتر باشد، منزلت و قرب معنوی بیشتری خواهد داشت و نه منظور جنبه ولایت است.

05:20 ـ روایت دیگر: أنظروا الی رجل منکم قد روی حدیثنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانّی قد جعلته حاکما.

06:20 ـ پس بنا به این روایت برخی می فرمایند که از لوازم قضاوت، تولّی اوقاف و اموال صغار و غیره است و در شأن قاضی تولی این امور لازم است پس بدلالت مطابقیه، قاضی را در مقام ترافع قرار داده اند و بدلالت التزامیه جنبه ولایت را هم بر حاکم ثابت کرده اند.

07:05 ـ البته جنبه حاکمیت و جنبه قضاوت، اقتضائاتی دارد ولی در حدود آن، از این روایت نتوان برداشت گرد که ولایت نسبت به حقوق برای حاکم شرع وجود داشته باشد.

08:10 ـ روایت دیگر: انّ مجاری الأمور بید العلماء بالله الأمناء علی حلاله و حرامه.

08:30 ـ در فقه الحدیث، "مجاری" یا مصدر است که بمعنای جریان امور بدست علما باشد یا اسم مکان است که موارد و محل جریان امور را باید علما تشخیص دهند.

09:50 ـ "مجاری الأمور" جمعی است مضاف بجمع محلی باللام، تفید العموم بنابراین تعیّن محل و جریان امور بدست علما می باشد.

10:50 ـ "العلماء بالله" به این معناست، کسانی که عالم هستند به آنچه که راجع به اموری که مربوط به خداوند متعال است، می باشد.

11:30 ـ علماء بالله امین هستند بر حلال و حرام خداوند متعال.

11:50 ـ بعید نیست که بتوان به این روایت شریف تمسک کرد اگرچه برخی می فرمایند که این روایت اختصاص به ائمه معصومین علیهم السلام دارد چراکه ایشان در امور تکوینیه مجاری امر الهی هستند و فیض مقدس از ناحیه خداوند متعال بید ائمه معصومین علیهم السلام جاری می شود و واسطه فیض پروردگار هستند بنابراین تناسب با مجاری الامور بید العلماء بالله، همان ائمه معصومین صلوات الله علیهم می باشند.

12:55 ـ مقام أئمه معصومین صلوات الله علیهم به گونه ای است که تمام أمت بالذات نسبت به أئمه علیهم السلام، عبودیت دارند.

13:20 ـ از عبارات "عبدک و ابن عبدک" لامحال عبودیت ذاتی نسبت به أهل بیت علیهم السلام داریم.

14:20 ـ لیکن به اطلاق و عموم این روایت می توان اثبات ولایت از برای نائبشان که فقیه است، بشود.

14:40 ـ مرحوم آقای میلانی بسیار افسرده و خشمگین شده اند نسبت به اینکه در جرائد اعلام شده است که از این پس جهانگردان خارجی می توانند به حرم مقدس حضرت ثامن الحجج صلوات الله علیه و صحنین بجهت گردشکری بازدید داشته باشند.

15:20 ـ بسیار جای گریه و تأثّر است چراکه این حرم مقدس، حریم الهی است و ناموس خداوند متعال است مگر شوخی است.

15:40 ـ مگر می شود به اینجا هتک حرمت و تجاوز و تعدّی کرد و مگر می شود به حرمات الهیه توهین کرد و بسیار ناله دارد.

16:00 ـ البته تکلیف اقتضاء می کند و ایجاب شرعی داریم، علاوه بر این پس غیرت شیعه چه می شود که بایستیم و اینها بیایند و بروند، البته تکلیف بر همه است و هر کس به هر اندازه که قدرت دارد باید اقدام نماید تا جلوگیری بشود.

16:30 ـ البته مسلک ما اینست که آشوب نشود و آداب رعایت بشود و مراعات شود ولی همه طبقات وظیفه دارند تا هر حدی که می توانند جلوگیری بشود و این ناموس الهی و حدود الهیه هتک حرمت نشود و الی الله المشتکی و علی الله نتوکل.

0626 - مبحث الخمس ـ حاکم الشرع (نوار 13 ـ درس 6) ـ شب دوشنبه 13 صفر 1390 ق ـ 1349/1/31 ش

00:05 ـ بحث در بررسی روایت شریفه "مجاری الأمور بید العلماء بالله الأمناء علی حلاله و حرامه" است که استدلال فرموده اند که "العلماء" جمع محلی باللام است و افاده استغراق می کند پس جریان امور که مصدر یا موارد جریان امور که اسم مکان باشد بدست علما می باشد، که اگر این استدلال کامل باشد، بسیار بالاتر از دیگر روایات است چراکه جنبه مجاری الامور بید العلماء معنای ولایتی و زمامداری است که از نیابت و وکالت بالاتر است.

02:50 ـ اشکالاتی که وجود دارد اول: "العلماء بالله" یک معنای بالاتر از خداشناش است که در معرفت شخص باید "عرف" گفت پس عالم بالله باید از ناحیه الهی و علم لدنی باشد که منحصر است به أئمه علیهم السلام.

04:10 ـ اشکال دوم: "الأمناء علی حلاله و حرامه"، همان أئمه علیهم السلام اند که خداوند در نزد ایشان، این ودیعه را گذاشته است.

05:25 ـ بنابراین این روایت منطبق و منحصر به معصومین علیهم السلام است.

05:40 ـ که در روایات داریم: نحن العلماء و شیعتنا المتعلّمون و باقی الناس غثاء.

06:10 ـ لذا العلماء منحصر است به ائمه علیهم السلام.

07:05 ـ بنابراین مجاری امور تکوینی و تشریعی به دست مبارک معصومین علیهم السلام است.

07:40 ـ پاسخی که داده می شود اینست که عالمی که علم به جهات دینی داشته باشد پس علمش مربوط به علم الهی است و عالمی که باتقوی باشد و عدالت داشته باشد و مراقب حالات و حرکات و سکنات خود باشد و خدا را در نظر بگیرد، را می توان عالم بالله گفت و علمش متعیّن به علم لدنّی نمی باشد.

09:25 ـ در مورد اینکه "الأمناء علی حلاله و حرامه" به معنای: استأمنهم الله، نیست و دلیلی نداریم که الف و لام اشاره به مضاف الیه و عوض مضاف الیه باشد بلکه منظور هر عالمی دینی است که امین بر احکام و حلال و حرام خداوند باشد، چراکه اگر قرار باشد عالم دینی نسبت به حلال و حرام خداوند امین نباشد که دیگر عالم دینی نخواهد بود.

11:10 ـ در مورد روایت: "نحن العلماء و شیعتنا المتعلّمون و باقی الناس غثاء" در اصول بیان شد که حکومت در دوجا است گاهی روایتی شارح روایت دیگر باشد که تفسیر بدهد و اگر محمول را از بعض افراد موضوع نفی کند بلسان نفی موضوع، که هر حاکمی که نفی حکم بلسان نفی موضوع بکند لبّا مخصص است و گاهی حکم عام را اثبات می کند بر چیزی که فرد عام نباشد، مثلا اکرم الفقهاء، بعد دلیلی می آید که ولد الفقیه فقیه پس متعبد بثبوت این حکم بر ولد فقیه می شود.

14:50 ـ لذا در روایات نحن العلماء، هیچ جنبه شارحیتی نسبت به مجاری الأمور بید العلماء، ندارد اگر هم شک کردیم اصل عدم می باشد، و نفی حکمی هم درکار نبوده است که بگوییم نفی حکم بلسان نفی موضوع باشد بنابراین "مجاری الامور" دربر می گیرد عموم فقهاء و علماء را.

16:30 ـ تنها اشکالی که هست اینست که این روایت در تحف العقول در سیاق خصوصیات ائمه علیهم السلام وارد شده است.

17:30 ـ این روایت درباره ائمه صلوات الله علیهم البته که بسیار صادق است و مجاری الامور بدست ایشان است و ایشان وسائط فیض هستند، خداوند متعال، ما منه الوجود است و ائمه صلوات الله علیهم، ما به الوجود هستند، بهم رزق الوری، بهم عرف الله، بهم سبّح الله، بهم عبد الله و مواردی دیگر که در زیارت جامعه هم وجود دارد و وجود روایاتی دیگر که عباراتی از جمله: بنا عرف الله، بنا عبد الله که مجاری الأمور بیدهم می باشد.

19:25 ـ روایت از امام رضا علیه السلام: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: أللهم ارحم خلفائی، أللهم ارحم خلفائی ثلاثا قیل و ما الخلفاء یا رسول الله قال: ألذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنّتی و یعلّمونها.

20:00 ـ در این روایت به غیر از اشکالاتی که بیان شد، ولی ما در مقام اثبات این موضوع هستیم که علماء نایب امام باشند و نه اینکه خلیفه خدا و خلیفه رسول خدا باشند که أمیرالمؤمنین علیه السلام و یازده معصوم بعدشان خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله هستند پس صحبت خلافتی نیست.

23:00 ـ در توقیع مبارک از امام عصر صلوات الله علیه که شخص سوالات متعددی از حضرت کرده است که مشهور به این توقیع اعتماد دارند.

24:00 ـ این توقیع شریف متعدد از شیخ کلینی اعلی الله مقامه، نقل شده است و با توجه به اینکه بیست سال طول کشید تا ایشان اصول کافی را تألیف کردند و از اعتماد کلینی به اسحاق بن یعقوب که از سوالات بر می آید که شخص عالمی و فهمیده ای بوده است، به نظر می رسد که این توقیع مورد اعتماد است که مشهور و معروف هم اعتماد فرموده اند.

25:10 ـ توقیع شریف امام عصر صلوات الله علیه: سألت محمد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علیّ فوردت توقیع بخط مولانا صاحب الزمان صلوات الله علیه: ...و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجّتی علیکم و أنا حجّة الله (علیهم) ...و أما محمد بن عثمان رضی الله عنه و عن أبیه من قبل فانّه ثقتی و کتابه کتابی.

28:05 ـ الحوادث الواقعه اموری است که باید در آنها به اولیای امور و بزرگان و زعماء رجوع کرد لامحال احکام شرعیه نیست که احکام، عنوان حدوث ندارد بلکه به احکام شرعیه، وقایع گفته نمی شود پس باید موضوعات خارجیه باشند که باید به اولیای امور مراجعه بشود که روات حدیث مرجعیت و جنبه ولایت دارند.

30:10 ـ موضوعات بر دو قسم اند: اول آنکه حاکم شرع مرجع آن موضوعات است و دوم: فروع متجدده ای اند که وقایع جدیدی هستند که در حکمش مردد هستیم.

31:25 ـ پس می توان گفت که حوادث واقعه از فروعات متجدده ای باشد که باید به روات حدیث مراجعه شود و اگر راوی حدیث، عالم و فقیه باشد روایت را استنباط می کند و حکم فرع متجدد را می گوید، مثلا شخص علم اجمالی دارد که در نماز یک سجده کم یا زیاد خوانده است یا مثلا زنی که متعه صغیری شده باشد و بعدا ولی صغیر، مدتش را بذل کرده باشد سپس با مردی ازدواج کند و به آن صغیر شیر بدهد که به شوهرش حرام خواهد شد، و از این فروع متجدده پیش آید می توان گفت همین موارد از حوادث واقعه باشند.

33:15 ـ اشکال اینست که حضرت فرموده اند: "فارجعوا فیها" و نفرموده اند فارجعوا فی حکمها پس در نفس موضوع، ارجاع کنید لذا نتوان گفت که مراد از حوادث واقعه، فروع متجدده باشد.

35:00 ـ پاسخ اینست که "ارجعوا فیها" که مراد از آن ارجعوا فی حکمها باشد، مجاز شایع است که می دانیم مجاز شایع، مرادف حقیقت است و گاهی مقدم بر معنای حقیقی دانسته اند پس تعیّن ندارد که از "ارجعوا فیها" بمنظور "فی نفس الوقایع" باشد و ممکن است ارجعوا فی حکم الوقایع باشد چراکه می تواند مجاز شایع باشد.

35:55 ـ بحمدالله مطمئن شدیم که خارجی های کفار و غیر مسلم به داخل مسجد نخواهند آمد.

0627 - مبحث الخمس ـ ولایة الفقیه (نوار 13 ـ درس 7) ـ شب سه شنبه 14 صفر 1390 ق ـ 1349/2/1 ش

00:15 ـ بحث در بررسی روایات ولایت فقیه بود.

00:40 ـ در توقیع شریف امام عصر صلوات الله علیه: "و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجّتی علیکم و أنا حجّة الله"، در تقریب استدلال به این توقیع شریف بیان شد که حوادث واقعه مربوط به اموری است که در آن ها باید به مرجعی رجوع شود که در زمان غیبت امام عصر صلوات الله علیه نمی دانیم به چه کسی رجوع شود.

02:05 ـ احکام شرعیه، حادثه نمی توانند باشند پس مراد از حوادث واقعه، موضوعات خارجیه ای است که باید به ولیّ أمر رجوع بشود تا او تدبیر را در موضوع بکند.

02:50 ـ اشکال اینست که شاید مراد از حوادث واقعه، احکام جدید و فروع متجدده باشند که شخص نمی داند حکمش چیست.

03:30 ـ جواب اینست که اینکه فرموده اند فارجعوا فیها و نفرموده اند فارجعوا فی حکمها، پس با اینکه فروع متجدده، حوادث واقعه ای هستند که شخص متحیر در حکمش است که با مراجعه به فقیه و استنباطش و فتوایش می باشد اما عبارت "فیها" به معنای فی انفسها می باشد.

04:40 ـ پاسخ اینست که مجاز شایع است پس همانطور که مراد

مراد از مراجعه در فرع متجدد به فقیه، منظور ارجاع به حکمش است لذا منظور از روایت هم "فارجعوا فی حکمها" می باشد که مضافی حذف شده است و مجاز شایع است.

05:35 ـ فرض کنیم مجاز شایع باشد و معادل حقیقت است ولی موجب شک می شود چراکه بین معنای حقیقی و مجاز اجمال است لیکن اگر اینطور باشد که دیگر تعلیل لازم نداشت به اینکه حضرت بفرمایند: "فانّهم حجتی علیکم و أنا حجّة الله".

07:15 ـ مضافا به اینکه حضرت می فرمایند: "فانّهم حجتی" و نمی فرمایند فانّ روایتهم حجّتی علیکم، لذا خود علماء شخصا بر شما حجت اند.

07:30 ـ چرا نگوییم منظور از "هم حجتی علیکم" عنوانش این باشد که "انا احتجّ علیکم بهم کما انّ الله یحتجّ بی علیهم یا علی الناس" بنابراین منظور اینست که علماء چون راوی حدیث اند حجت من بر شما هستند پس روایت را از علماء اتخاذ کنید.

08:40 ـ پاسخ این است که حجیت راوی و حجیت خبر عدل و ما یرویه الثقة یک امری بوده است که از زمان ائمه علیهم السلام بخصوص از امام باقر و امام صادق و امام کاظم علیهم السلام، نزد شیعه امر بدیهی بوده است که روایت ثقه حجت است و نیازی به عبارت حضرت نبود که بفرمایند "انهم حجتی علیکم" که چون اسحاق بن یعقوب می گوید: "اشکلت علیّ مسائل" پس نمی تواند حجیّت خبر عدل باشد که نزد امامیه بدیهی بوده است و با توجه به اینکه از این توقیع شریف استفاده می شود، اسحاق بن یعقوب شخص با فضیلت و جلیلی بوده است که از جواب های حضرت مشخص می شود و سوال ها مهم بوده اند که امام متصدی جواب آن ها شده اند.

10:25 ـ مثلا در توقیع شریف: امّا ما سألت عنه أرشدک الله و ثبّتک من أمر المنکرین لی، ...و امّا ظهور الفرج فانه الی الله تعالی کذب الوقّاتون، ...و امّا ما وصلتنا فلا قبول عندنا الاّ ما طاب و طهر، ...و امّا علّة ما وقع من الغیبة، ...و امّا وجه الانتفاع بی فی غیبتی فـکـــالانتفاع بالشمس اذا غیّبها عن الابصار السحاب، ...و انّی لأمان لأهل الأرض کما أنّ النجوم أمان لأهل السماء.

12:35 ـ روایت: لولا الحجّة لساخت الارض.

12:55 ـ در ادامه توقیع شریف: أکثروا الدعاء بتعجیل الفرج فانّ فی ذلک فرجکم والسلام علیک یا اسحاق بن یعقوب و علی من اتّبع الهدی.

13:15 ـ از این بیانات معلوم می شود اسحاق بن یعقوب اهمیت داشته است و پاسخ آن نیز در مورد امور حادثه است.

14:05 ـ مرحوم آقای میلانی می فرمایندکه این اطلاق "فانّهم حجتی علیکم و انا حجة الله" بر ما کفایت می کند پس روات حدیث که علماء و فقهاء هستند برای ما حجت هستند که هم گفته ایشان و هم نظر و تدبیرشان حجت است.

14:40 ـ پس در ما نحن فیه چون در زمان حضور، تمام أخماس به دست امام می رسید و اکنون که در زمان غیبت هستیم تمامی خمس به فقهاء ارجاع می شود که وکیل ایشان هستند.

15:35 ـ بر فرض اینکه خمس کسر مشاع باشد و برای افرازش نیاز به رضایت است که با مراجعه به فقیه، افراز قسمت می شود.

16:20 ـ اگر شک کردیم که آیا فقیه، ولایت در خمس دارد یا خیر در اینجا شک در محصّل است که آیا برائت ذمه حاصل شده است یا خیر، مرحوم آقای میلانی می فرمایند که پس بمقتضای قاعده اشتغال باید برای پرداخت تمام خمس به فقیه مراجعه کرد تا اشتغال ذمه از بین برود و حاکم شرع به تکلیف شرعی اش عمل کرده و سهم سادات را به سادات می دهد و در سهم امام علیه السلام، صدقه از طرف حضرت می دهد و یا در اموری که مرضی رضای حضرت امام عصر عجّل الله تعالی فرجه الشریف باشد مصرف می نماید.

أللهم عجّل فرجه.