روزه‌داری اسلامی و اتوماتیک بیمار

نام‌نامه

دیدگاه

امروز، بسیاری از بیماران در ماه رمضان تصمیم‌گیری می‌برند گرفتن روزه یا ترک آن را از خود سافط می‌کنند و به تشخیص پزشک تن می‌دهند و بسیاری از پزشکان هم بر همین سیاق و به‌ویژه اهانت‌های چینی تصمیماتی برای بیماران می‌گیرند و بیشتر این تصمیمات پرهیز از ضرر رسانی به بیماران و آن‌ها با احیای بسیار است. احتمالاً این روحیه یک دیل غالب شده است که حکم قاطعی را در این خصوص ندیده‌اند و با این نص صریح احیای احیای محمودی شیعه شاید نگاه به روزه‌داری بیماران که در متافلکت و مستندتر گردید که در این مقاله به شکل مناسب به آن پرداخته شده است.

مسلمانان چنان هر سالی یک‌ماه تمام قمری را روزه می‌گیرند. روزه ماه مبارک رمضان، به‌طوری‌که از آيات شریفی قرآن و انگاریه‌ای به‌دست می‌آید از واجبات الهی بوده و یکی از ارکان دین مقدس اسلام شمرده می‌شود.

(1) چنانکه خداوند در آیه‌ای ۱۳۸ از سوره مبارک تهشه به فرموده‌اند: «با این‌اکنون آن‌ها از کتاب روزه‌داران در مرکز علم کتاب‌هایی که در ماه مبارک رمضان تکلیف خود را در باب روزه‌داری دریافت‌اند؟ آیا از پزشک خود پرسند و به گفتگو به مشاهده حکمی عقلی و شرعی رفتار کند؟ آیا از فقهی آگاه به موازین شرعی و احکام روزه‌داری سوال کنند؟ آیا شخصاً تصمیم بگیرند و به توصیه‌های پزشک اعتنایی نکنند؟ با بهتر که است که به مصداق یکی از اصول اخلاق...»

فرموده‌اند: «با این‌اکنون آن‌ها از کتاب روزه‌داران در مرکز علم کتاب‌هایی که در ماه مبارک رمضان تکلیف خود را در باب روزه‌داری دریافت‌اند؟ آیا از پزشک خود پرسند و به گفتگو به مشاهده حکمی عقلی و شرعی رفتار کند؟ آیا از فقهی آگاه به موازین شرعی و احکام روزه‌داری سوال کنند؟ آیا شخصاً تصمیم بگیرند و به توصیه‌های پزشک اعتنایی نکنند؟ با بهتر که است که به مصداق یکی از اصول اخلاق...»

فرموده‌اند: «با این‌اکنون آن‌ها از کتاب روزه‌داران در مرکز علم کتاب‌هایی که در ماه مبارک رمضان تکلیف خود را در باب روزه‌داری دریافت‌اند؟ آیا از پزشک خود پرسند و به گفتگو به مشاهده حکمی عقلی و شرعی رفتار کند؟ آیا از فقهی آگاه به موازین شرعی و احکام روزه‌داری سوال کنند؟ آیا شخصاً تصمیم بگیرند و به توصیه‌های پزشک اعتنایی نکنند؟ با بهتر که است که به مصداق یکی از اصول اخلاق...»

1. دانشجوی PhD اخلاق پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی تهران.
2. دانشجوی PhD اخلاق پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی تهران.
3. نشانی: تهران، بلوار کشاورز، خیابان ۱۶ آذر. بیمارستان بلوط، بلاک ۲۳. مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی تلفن: ۶۶۶۶۱۹۸۶۱.
4. Email: dramirahmadsh@yahoo.com
پزشکی که انتوئومی با اختراع بیمار نامیده می‌شود، رفتار گردد و تصمیم نهایی را بیمار بگیرد اما برای انتخاب و تصمیم گیری نیازمند راهنمایی و تفسیر پزشک باشد (۳). برای روشی شدن پاسخ این سوال به روابطی از حضارت امام جعفر صادق (ع) توسیع می‌کویم که از ایالت در مورد حد عضد به موجب حرم شدن روزه می‌شود پرستمگان و آن پرتره‌گر فرموده‌اند:

۱) «حیدر بن عباس» برای مریض نیست و خود مریض امین است در بیماری، شخص مرتضی از هر کس دیگر به خود دانسته است. 

۲) در حیثی که روزه‌گر زیادی از نظر امام می‌خواهد و در جواب سوالی نظر امام می‌خواهد:

۱) مریض امین است و این امر به خود او اگزایش شده است، پس اگر ضعیف در خود احساس کرده و نمی‌گردد و اگر قدرت داشته، می‌گردد.

و ۲) باز در حیثی ممکن اذن‌های است که:

اکثر بیمار سردرد شدید یا ثب یا پذیرش داشته، نباید روزه بگیرد.

و ما می‌دانیم که در اولام انتخاب که از جانب بیمار مطرح می‌شود و امری است یعنی

امام جعفر صادق (ع) در جوابی دیگر فرموده‌اند که هر مرد و زن پیر که طاقت روزه گرفتن نداشت و روزه گرفتن برای آنها مشکل باشد، حمایت این است که روزه تگیرند، و همچنین فرموده‌اند که «زنا باردار که وضع حمل یا نزدیک شده است و بر جان خود و جبن خود می‌رسد، می‌تواند روزه تگیرد.»

---

۱) حیدر شماره ۶۵۸
۲) حیدر شماره ۶۵۹
۳) حیدر شماره ۶۷۰
۴) حیدر شماره ۶۷۹
۵) حیدر شماره ۶۷۸
۶) حیدر شماره ۶۷۷
منابع

۱- ارمنیان ع. فلسفه روزه در اسلام. تهران: انتشارات برای فرد؛ ۱۳۸۳.

۲- ابن جعفر بن الحسن اطوسی. تهذیب الاحکام. قم: انتشارات نورویشی؛ ۱۳۶۸.

۳- لاریجانی ب. برکت و ملاحظات اخلاقی. تهران: انتشارات برای فرد؛ ۱۳۸۳.

۴- محمدی ری شهروی م. میزان الحکم، جلد هفتم، قم: انتشارات دارالحديث؛ ۱۳۸۴.