**بسم الله الرحمن الرحیم**

**عنوان:**

**تبیین مسئله سؤر از منظر شهیدین**

**استاد راهنما:
حجت الاسلام مردانی
حجت الاسلام عابدینی**

**پژوهشگر:
سید علی تقوی خصال[[1]](#footnote-1)**

**چکیده:**

**مسئله سؤر، مخصوصا در زندگی امروزی، که رابطه انسان و حیوان تا این حد نزدیک شده است، مسئله ای مبتلا به میباشد و لازم است که هرکسی مسائل مربوط به سؤر را بشناسد، از این رو ما به بررسی انواع حیوانات و انواع آب از منظر جناب شهید اول و جناب شهید ثانی با محوریت کتاب الروضۀ البهیۀ و رجوع به دیگر آثارشان پرداختیم تا هر زمان که به چنین مسئله ای برخوردیم به احکام آن مسلط باشیم. در این تحقیق سعی شده است تا در هر مبحث اول به نظرات شهیدین مراجعه کرده و در صورت نبود مطالب قابل استفاده و یا برای فهم بهتر مطلب به منابع دیگر مراجعه شده است، ضمن اینکه در غالب مباحث به رجوع به یک کتاب بسنده نکرده و نظرات شهیدین در کتب مختلف بررسی و آورده شده است و سپس احکام سؤر مرتبط با هر موضوع را با مبانی ایشان تطبیق داده و نتیجه گیری نهایی به دست آمده است.**

**کلیدواژه ها:** سؤر – فقه امامیه – شهیدین – حیوانات – الروضۀ البهیۀ فی شرح لمعۀ الدمشقیۀ

**فهرست**

[مقدمه 1](#_Toc35126278)

[مفهوم شناسی 3](#_Toc35126279)

[سؤر از حیث لغوی 3](#_Toc35126280)

[سؤر از حیث اصطلاحی 3](#_Toc35126281)

[سؤر در قرآن 3](#_Toc35126282)

[سؤر در روایات 3](#_Toc35126283)

[حکم سؤر 4](#_Toc35126284)

[انواع حیوانات از حیث احکام اسلامی 5](#_Toc35126285)

[حیوانات نجس 5](#_Toc35126286)

[حیوانات طاهر 5](#_Toc35126287)

[حیوانات مکروه 5](#_Toc35126288)

[حیوانات حرام گوشت 6](#_Toc35126289)

[حیوانات حلال گوشت 7](#_Toc35126290)

[انواع آب ها 8](#_Toc35126291)

[آب قلیل 8](#_Toc35126292)

[آب کر 8](#_Toc35126293)

[آب چاه 9](#_Toc35126294)

[آب جاری 9](#_Toc35126295)

[احکام سؤر حیوانات 10](#_Toc35126296)

[سؤر حیوانات نجس 10](#_Toc35126297)

[سؤر حیوانات طاهر 10](#_Toc35126298)

[سؤر حیوانات مکروه گوشت 10](#_Toc35126299)

[سؤر حیوانات حرام گوشت 10](#_Toc35126300)

[سؤر حیوانات حلال گوشت 11](#_Toc35126301)

[سؤر انسان 11](#_Toc35126302)

[نتیجه نهایی 12](#_Toc35126303)

[منابع و مآخذ 13](#_Toc35126304)

# مقدمه

هدف، بررسی مسئله حلال و حرام بودن بودن سؤر حیوانات از دیدگاه شهیدین است.

این مبحث از جهت مربوط شدن به دستورات اسلامی و زیر شاخه عبادات در باب طهارت و همچنین اطعمه و اشربه میباشد، ذیل عنوان علم فقه بحث میشود.

از گذشته بسیار دور زندگی انسان و حیوان به یکدیگر پیوند خورده است، بعضی از این حیوانات نجس و بعضی دیگر پاک هستند، بعضی حرام گوشتند، بعضی حلال گوشتند و بعضی دیگر مکروه هستند، و هر کدام از این دسته حیوانات احکام متفاوتی دارند، لکن ما میخواهیم ببینیم کدام یک از این دسته حیوانات در آب تاثیر میگذارند، و چه تاثیری میگذارند، سور کدام گروه حلال است، کدام حرام است، کدام مکروه است، کدام نجس است از این رو برای فهم بهتر این مطلب این سوال مطرح میشود که دیدگاه شهیدین در مسئله سور در کتاب الروضۀ البهیۀ چیست؟

امروزه یکی از مسائل فراگیر جامعه، نزدیک شدن زندگی حیوانات و انسان ها به یکدیگر است، و دیده میشود شهرنشینان، حیوانات را به داخل خانه خود راه میدهند در یک مکان غذا میخورند، در یک مکان میخوابند و به طور کلی در یک مکان زندگی میکنند، گاهی اوقات در یک ظرف آب میخورند، از این رو برای انسان ضروری است احکامی را که اسلام در مورد سؤر حیوانات بیان کرده است بداند.

سیر بحث از ابتدا در مورد چیستی سؤر شروع میشود و سپس حکم عمومی سؤر بیان میشود، و سپس در میبایم که برای جاری کردن این حکم در زندگی نیاز به شناخت دسته بندی حیوانات از حیث احکام اسلامی است، سپس برای پاسخ دادن به این سوال که کدام آب ها شامل احکام سؤر حیوانات میشوند، به بررسی انواع آب میپردازیم، و سپس در فصل آخر احکام را با انواع حیوانات تطبیق میدهیم.

در این تحقیق، از روش کتابخانه ای استفاده شده است، و با توجه به شرایط ایجاد شده در سطح کشور (شیوع کرونا) امکان دسترسی به کتابخانه ها و کتب وجود نداشت و عمده مطالب از کتابخانه های مجازی شرکت نور همچون جامع الفقه استفاده شده است، و همچنین از نسخه وب نرم افزار های نور نیز استفاده شد البته با مشکلاتی نیز همراه بود، که ان شاء الله تعالی بتوانند آن را برطرف و کاربرد هایش را نیز گسترش دهند تا امکانات بیشتری در دسترس محققان قرار گیرد، از جمله این نرم افزار ها جامع الاحادیث و قاموس النور بوده است.

عمده مطالب پژوهش حول محور کتاب الروضۀ البهیۀ میچرخد اما سعی شده است که در اکثر موارد به دیگر کتب شهیدین مراجعه شود، گاهی اوقات برای فهم بهتر یک مطلب و گاهی اوقات به دلیل نبود مطالب کافی برای یک مطلب. از دیگر کتبی که در مقاله مکرر به آن ارجاع داده شده است، الموسوعه شهید اول است، که تمامی کتب شهید اول را جمع و سازماندهی کرده اند و در قالب 19 جلد در آمده است، در این کتاب از جلد 5 تا جلد 8 محتویات کتاب الذکری، و از جلد 9 تا 11 محتویات کتاب الدروس و همچنین در جلد 12 محتویات کتاب البیان گنجانده شده است.

و در نهایت باید تشکری ویژه از کادر آموزشی مدرسه کرد، که هیچ از تلاشی برای پیشرفت طلاب دریغ نمیکنند، و همچنین اساتید ارجمند که شبانه روز، با وجود تمام مشکلات ممکن، پاسخگوی سوالات ما بوده و هستند، باشد که خداوند متعال ارزش کارشان را، ذخیره آخرت کند و ما را لایق و قابل قدردانی از زحمات این بزرگواران قرار دهد.

# مفهوم شناسی

## سؤر از حیث لغوی

ریشه آن "س ؤ ر" و جمع آن "أسآر" می‌باشد و در کتاب العین آمده است که سؤر به باقی مانده همه چیز گفته می‌شود، و در بعضی کتب دیگر نیز معنای آن باقی مانده آب و غذا بیان شده است، اما شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام معنای آن را از حیث لغوی آن چیزی که از آشامیدن باقی مانده باشد عنوان کرده است. برگرفته از (خلیل بن احمد، 1409،ج۷، ص۲۹۲) (صاحب بن عباد، 1414، ج۸، ص۳۷۱)

## سؤر از حیث اصطلاحی

در شرح لمعه دمشقیه شهید ثانی در مورد سؤر می‌فرماید: «هو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان» (شهیدثانی، 1410، ج۱، ص۲۸۰) یعنی آب قلیلی که حیوان با آن مباشرت داشته است، و همچنین در کتاب مسالک الافهام نیز شهید ثانی برای همین عبارت، واژه «شرعاً» را به کار برده است، که حاکی از معنای اصطلاحی بودن آن دارد. برگرفته از (شهیدثانی، 1410، ج1، ص280)

در موسوعه شهید اول نیز آمده است که سؤر آن چیزی است که جسم حیوان با آن مباشرت داشته باشد. برگرفته از (شهیداول، 1430، ج5، ص67)

## سؤر در قرآن

با جست و جویی که انجام شد، مترادفی برای کلمه سؤر پیدا نشد، و در آیات شریفه قرآن نیز کلمه ای با این مضمون یافت نشد.

## سؤر در روایات

در مورد سؤر، اعم از سؤر مومن، سؤر حیوان و سؤر کافر و غیره احادیث بسیار نقل شده است، در باب الوضو من السؤر در کتاب کافی قریب به 30 حدیث وجود دارد همچنین در کتاب من لا یحضره الفقیه قریب به 10 عنوان حدیث در مورد سؤر حیوان و انسان آمده است، در کتاب الوافی بیش از 20 عنوان حدیث و در کتاب وسائل الشیعه قریب به 50 عنوان حدیث در مورد سؤر آمده است. (جامع الاحادیث، مرکز تحقیقات کامپیوتری اسلامی(نور)، قم، نسخه وب)

با عرض پوزش به علت عدم دسترسی به منابع مانند جامع الاحادیث، عدم کاربردی بودن نسخه وب آن، خارج شدن از بحث اصلی و اطاله کلام به بررسی احادیث نپرداختیم.

## حکم سؤر

طبق گفته شهید اول در کتاب روضه البهیه، سؤر تابع حیوان است، و جناب شهید ثانی در مورد این تبعیت فرموده اند که منظور تابع در نجاست و طهارت و کراهت است. (شهیدثانی، 1410، ج1، ص280)
همچنین در الموسوعه شهید اول آمده است که حکم سؤر حیوان از نجس، طاهر و مکروه بودن آنها تبعیت میکند. (شهیداول، 1430، ج9، ص43)
از این رو در فصل بعد به بررسی انواع حیوانات از حیث احکام اسلامی میپردازیم، و تا جایی که بتوانیم، سعی بر این است که از نظرات شهیدین استفاده کنیم.

# انواع حیوانات از حیث احکام اسلامی

## حیوانات نجس

در کتاب الروضه البهیه شهید اول در باب نجاسات عشر، کلب و خنزیر که به معنای سگ و خوک می‌باشند را از نجاسات برشمرده است و جناب شهید ثانی در ادامه تمامی اجزای آنها، چه روح درآنها حلول کرده باشد و چه نکرده باشد و هرچه که از آن دو به دنیا آمده باشد هرچند در اسم با آنها متفاوت باشد را نجس شمرده است. برگفته از (شهید ثانی، 1410، ج1، ص285)

در کتاب الذکری شهید اول نیز کلب و خنزیر را نجس شمرده اند، و برای این مدعا به آیات و روایت استناد کرده‌اند ایشان در ابتدای مبحث کلب و خنزیر نیز این مدعا را اجماعی دانسته‌اند. در الدروس نیز ایشان بر همین عقیده اند. برگرفته از (شهیداول، 1430، ج5، ص73) (شهیداول، 1430، ج9، ص44)

## حیوانات طاهر

تمامی حیوانات غیر از کلب و خنزیر، و مولود آن دو و همچنین مولود یکی از آن دو که در اسم از آنها تبعیت کرده باشد، طاهر هستند.

## حیوانات مکروه

در باب اطعمه و اشربه کتاب الروضه البهیه، جناب شهید اول میفرماید که گوشت اسب و قاطر و حمار مکروه است و نظر شهید ثانی نیز همین است. برگرفته از (شهیدثانی، 1410، ج7، ص268)
همچنین گوشت هدهد، پرستو، فاخته، چکاوک، هوبره، صرد، صوّام و سبزه قبا نیز مکروه است و نیز این مطلب در الموسوعه شهید اول نیز آمده است. برگرفته از (شهیدثانی، 1410، ج7، ص 281 الی 286) (شهیداول، 1430، ج11، ص21)

## حیوانات حرام گوشت

 شهید اول در مورد حلال بودن حیوانات بحری، در باب اطعمه و اشربه میفرماید، فقط ماهی هایی که فلس دارند حلال هستند، اگرچه فلس آنها جدا شود، از این بیان این چنین برداشت میشود حیوانات بحری ای که فلس ندارند حرام هستند. برگرفته از (شهید ثانی، 1410، ج7، ص263)

در کتاب الروضه البهیه تعداد بسیاری از مصادیق حیوانات حرام گوشت را بیان کرده است، از سگ، خوک و گربه تا پلنگ و گرگ و حتی موش و مار و سنجاب و همه حشراتی که غیر قابل شمارش اند. اما نمیتوان همه این مصادیق را حفظ کرد و نیاز به ملاک داریم، به طور کلی خوردن گوشت حیوانات درنده حرام است و آن حیوانی است که خوی درندگی دارد و دارای ناخن و دندان نیش قوی است؛ مثل شیر، پلنگ، یوزپلنگ، گرگ، یا دارای نیش ضعیفی است؛ مثل روباه، کفتار، شغال، و هم‌چنین خرگوش اگر چه از درندگان نیست ولی حرام است و نیز همه حشرات؛ مثل [مار](http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B1%22%20%5Co%20%22%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%28%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%29)، [موش](http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D8%B4)، [سوسمار](http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1)، [قورباغه](http://wikifeqh.ir/%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%87)، [خار‌پشت](http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D9%BE%D8%B4%D8%AA) [سوسک](http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DA%A9)، قاب بالان، کک، شپش و... که قابل شمارش نیست. و نیز حیواناتی که مسخ شدند؛ مثل فیل، [میمون](http://wikifeqh.ir/%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86)، [خرس](http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B1%D8%B3) و غیره. اما با اینکه در کتاب لمعه شهید اول حرفی از ملاک حرام گوشت بودن حیوانات نیامده است، در کتاب الذکری آمده است، و در آن عبارت « کل ذو ظُفُر» آمده است و منظور هر حیوانی است که ناخن و پنجه داشته باشد، هرچند ضعیف باشد، و این قید حیوانات سُم دار را خارج میکند. برگرفته از (شهید ثانی، 1410، ج7، ص 269 الی 273) (شهید اول، 1430، ج11، ص18) (پایگاه ویکی فقه، حیوانات حرام گوشت)

و اما در مورد پرندگان شهید اول میفرماید، اگر چنگال داشته باشند، چه قوی و چه ضعیف، و صفیفشان بیشتر از دفیفشان باشد حرام هستند. صفیف عبارت است از باز و ثابت نگهداشتن بال ها در هنگام پرواز، دفیف نیز به معنای حرکت دادن بالهاست. برگرفته از (شهیدثانی، 1410، ج7، ص278) (شهیداول، 1430، ج11، ص22)

همچنین شایان ذکر است که، حیوانات حلال گوشت و طاهر، در بعضی از موارد به صورت عارضی نجس، و خوردن گوشت آنها حرام میشود؛ از جمله این موارد میتوان به حیوان جلّال، مرده خوار و گوسفندی که از شیر خوک تغذیه کرده باشد با این نکته که هنوز استبراء از نجاست نکرده باشند، اشاره کرد. جلّال به حیوانی گفته میشود که مدتی تغذیه آن از عذره انسان باشد، به صورتی که گوشت و استخوان آن، از عذره ای که تغذیه کرده است، رشد کرده باشد و یا اینکه عرف آنرا جلّال بنامد. برگرفته از (شهیدثانی، 1410، ج1، ص281)

## حیوانات حلال گوشت

در مورد پرندگان بر عکس آنچه که در قسمت پرندگان حرام گوشت گفته شد، ملاک است؛ یعنی اینکه پنجه نداشته باشند، دفیفشان از صفیفشان بیشتر باشد، و علاوه بر این دو، سنگدان یا چینه دان نیز داشته باشند. برگرفته از (شهیدثانی، 1410، ج7، ص279)

همچنین در مورد بحریان نیز گفته شد، تنها آبزیانی حلال هستند که فلس یا همان پولک داشته باشند، اگر چه بتوان پولک هارا جدا کرد.

حشرات تنها ملخی که پرواز کند، و آن هم در صورتی که با دست و یا با آلتی دیگر گرفته شود، حلال است. برگرفته از (شهیدثانی، 1410، ج7، ص247) (شهیداول، 1430، ج3، ص367)

در مورد چهارپایان آمده است که چهارپایان سه گانه یعنی گاو، شتر و گوسفند حلال است، و آنهایی که دارای شاخ های طویل هستند مانند آهو و یحمور. برگرفته از (شهیدثانی، 1410، ج7، ص267 و 268) (شهیداول، 1430، ج11، ص17) (شهید اول، 1430، ج13، ص291)

# انواع آب ها

## آب قلیل

آب قلیل، آبی است که از آب کر کمتر باشد، و با نجاست نیز نجس میشود. مسئله سؤر تنها در آب قلیل بحث میشود و اصلا مسئله سؤر حیوان در آب کر و یا جاری مطرح نیست، از این رو به صورت گذرا انواع آب های دیگر را بیان میکنیم و به فصل بعدی میپردازیم تا از اطاله کلام جلوگیری شود. برگرفته از (شهیدثانی، 1410، ج1، ص257)

## آب کر

آب کر، آبی است که چیزی آن را نجس نمیکند، مگر اینکه رنگ و بو و مزه آن تغییر کند. در مورد تشخصی آب کر گفته اند، آب کر آبی است که از یک مقدار مشخصی بیشتر باشد، این مقدار، به دو نحو بررسی میشود، به صورت وزنی و به صورت مساحتی:
وزنی: گفته اند که مقدار آن باید بیشتر از هزار دویست رطل (سطل) عراقی باشد. مقدار خود رطل عراقی معادل 130 درهم نوشته شده است.
مساحتی: اهل نجف مساحت آن را حاصل ضرب سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم دانسته اند که معادل چهل و دو وجب و هفت هشتم یک وجب میباشد.
و هر آبی که از این مقدار کمتر باشد، آب قلیل به حساب میآید. (شهیدثانی، 1410، ج1، ص255)

## آب چاه

در گذشته آب چاه را جدا از آب کر میدانستند، و برای آن احکامی جدا گانه ای نیز قائل شدند، اما امروزه با پیشرفت علم و دانایی بشر، به این مهم دست یافته اند، که آب چاه به آب های زیرزمینی متصل است، از این رو علما، آب چاه را آب متصل به کر دانسته اند. و چون از محل بحث خارج است، میگذریم.

## آب جاری

آب جارى آن است كه از زمين بجوشد و نیز به آن چاه نگویند چه جوشش آن دائمى و متصل بوده و چه نباشد، چه با قوّت بجوشد يا بدون قوت بجوشد، چه جوشش بنحو ترشح بوده و چه به نحو ديگر باشد. برگرفته از (شهیدثانی، 1410، ج1، ص252) (محمدجواد، ذهنی تهرانی، 1366، ج۱، ص27)

# احکام سؤر حیوانات

## سؤر حیوانات نجس

در بحث حیوانات نجس، انواع آنها گفته شد، لکن حکم سؤر آنها چیست؟ در فصل اول عرض شد که جناب شهیداول در کتب مختلف خود، و جناب شهید ثانی در الروضه البهیه حکم سؤر را این چنین بیان کردند که از خود حیوان تبعیت میکند، در نتیجه با احتساب این حکم و آنچه در گفتار حیوانات نجس بیان شد، سؤر حیوانات نجس، که نجاستشان ذاتی است، نجس و حرام میباشد.

## سؤر حیوانات طاهر

سؤر حیوانات طاهر به خودی خود پاک و طاهر است، همچنین خوردن آن اشکالی ندارد اما آنچه که حائز اهمیت است این است که حیوانات طاهر به سه دسته حلال گوشت، مکروه گوشت و حرام گوشت تقسیم میشود، که هرکدام احکام سؤر خود را دارند.

پس آنچه که تا الآن مشخص شد، سؤر حیوانات طاهر بستگی به این دارد که گوشت آنها خوردنی باشد یا خیر، و آن موقع است که حکم آن مشخص میشود.

## سؤر حیوانات مکروه گوشت

بنابر قاعده تبعیت در مسئله سؤر تمامی حیواناتی که خوردن گوشتشان مکروه است، مانند اسب و حمار و آنچه که بیان شد، مکروه است و به این مطلب در کتاب الروضه البهیه نیز اشاره شده است. برگرفته از (شهید ثانی، 1410، ج1، ص281)

## سؤر حیوانات حرام گوشت

سؤر تمامی حیواناتی که خوردن گوشتشان حرام است، مکروه است، و این را از آنجایی متوجه شدیم که جناب شهید اول برای مصادیق سؤر مکروه، از چند حیوان حرام گوشت تحت عنوان مثال نام برده است و جناب شهید ثانی به آن تصریح کرده است، مگر گربه، که با دلیل خاص خارج شده است. برگرفته از (شهید ثانی، 1410، ج1، ص281)

حیواناتی که نجاست بر آنها عارض شده است، که باعث شده گوشتشان حرام شود، نیز جزء همین دسته قرار میگیرند و خوردن سؤر آنها مکروه خواهد بود. برگرفته از (شهید ثانی، 1410، ج1، ص281)

## سؤر حیوانات حلال گوشت

سؤر تمامی حیواناتی که گوشت آنها حلال است، پاک است و خوردن آنها جائز است. مگر حیوان حلال گوشتی که نجاست بر آن عارض شده باشد.

## سؤر انسان

دسته دیگری از موجودات وجود دارند که در تقسیم بندی حیوانات جای نمیگیرند، و آن انسان ها هستند و اگر بخواهیم آنها را از باب حرام گوشت بودند، در دسته حرام گوشت ها جای دهیم، با مشکل اختلاف حکم در مسئله سؤر آنها مواجه خواهیم شد، لذا آنها را دسته ای جداگانه در نظر خواهیم گرفت و بررسی میکنیم.

ابتدا به بحث مومن و کافر میپردازیم، در مورد سؤر مومن آنچه که عیان است حلال بودن آن است و نیز روایاتی وجود دارد که حاکی از شفا بودن آن دارد، لکن ما وارد این بحث نمیشویم، و اما سؤر کافر، از آنجایی که خود کافر نیز نجس است، نجس و خوردن آن حرام است، مگر اینکه اسلام بیاورد.

موارد دیگری نیز وجود دارد که شیهدین آنها را به عنوان مصادیق مکروه بودن بیان کرده اند و از جمله این موارد، سؤر زن حائضه ای که متهم به عدم تنزه از نجاست است، شهید اول در کتاب البیان هرکسی که متهم به عدم تنزه از نجاست باشد را به این مورد الحاق کرده است، و در ادامه ولد الزناء نیز اضافه شده است، البته با این شرط که قبل از بلوغ باشد، و اگر بعد از بلوغ باشد، باید اسلام بیاورد. برگرفته از (شهید ثانی، 1410، ج1، ص281)

## نتیجه نهایی

نتیجه نهایی حاصله از این تحقیق و پژوهش بدین شرح است:

سؤر حیوان نجس، نجس و خوردنش حرام است.

سؤر حیوان طاهر، بستگی به أکل اللحم بودن و یا نبودن آن دارد.

سؤر حیوان مکروه گوشت، پاک ولی خوردنش مکروه است.

سؤر حیوان حرام گوشت، غیر از گربه، پاک ولی خوردنش مکروه است.

سؤر حیوان جلّال و مرده خوار و گوسفندی که از شیر خوک تغذیه کرده باشد، ملحق به حرام گوشت میشود.

سؤر حیوان حلال گوشت، پاک و خوردنش پاک است.

سؤر کافر، نجس و خوردنش حرام است.

سؤر مومن، پاک و خوردنش جائز است.

سؤر ولد الزناء قبل از بلوغش و بعد از بلوغش همراه با اسلام آوردنش، مکروه است.

سؤر انسان متهم به عدم تنزه از نجاست، مکروه است.

و من الله توفیق

پایان.

# منابع و مآخذ

1. پایگاه اینترنتی ویکی فقه، [www.wikifeqh.ir](http://www.wikifeqh.ir)
2. خلیل بن احمد. محقق ابراهیم سامرائی, و مهدی مخزومی. گردآورنده محسن آل عصفور. ، 1409 ه.ق.، العین، قم - ایران، مؤسسة دار الهجرة
3. ذهنی تهرانی، محمد جواد. ، 1366 ه.ش.، المباحث الفقهیة في شرح الروضة البهیة، قم - ایران، وجدانی
4. شهید اول، محمد بن مکی. نويسنده رضا مختاری. پدیدآور مجموعة من المحققین, و علی اوسط ناطقی, و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. مرکز احیای آثار اسلامی. ، 1430 ه.ق.، موسوعة الشهید الأول، قم - ایران، مکتب الاعلام الاسلامي في الحوزة العلمية. قم المقدسة. معاونیة الابحاث. مرکز العلوم و الثقافة الاسلامية
5. شهید ثانی، زین‌‌الدین بن علی. محقق محمد کلانتر. نويسنده محمد بن مکی شهید اول. ، 1410 ه.ق.، الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة (10 جلدی)، قم - ایران، مکتبة الداوري
6. صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد. محقق محمد حسن آل یاسین. ، 1414 ه.ق.، المحیط في اللغة، بیروت - لبنان، عالم الکتب
7. نرم افزار جامع الفقه 3، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلام(نور)، قم
8. نرم افزار جامع الاحادیث 3، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلام(نور)، قم، نسخه وب
9. نرم افزار قاموس النور 2، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلام(نور)، قم، نسخه وب
1. **مقطع تحصیلی: پایه چهارم، درس پژوهشی: اصول1، مرکز آموزشی: مدرسه علمیه علوی، سال تحصیلی: 98-99** [↑](#footnote-ref-1)