بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

خارج فقه جلسه67..24/9/1399

( فصل فی المطهرات : آب - حکم فرو بردن غذای نجس در دهان - حکم نجس شدن غذا در دهان )

مساله ۴۰ : حکم غذای نجس در دهان هست ، مرحوم سید در دو فرع وارد شدند ؛ فرع [1] :غذایی که در تمام هست دو صورت دارد :

◼️ صورت [1] : نجس بود که حکم به نجاست میشود بخاطر استصحاب بقای نجاست ، اما کیفیت طهارت آن به مزمزه هست بشرط اینکه بزاق دهان بر ظاهر و باطن این غذا غلبه کند و استیلا داشته باشد دلیل ما روایت عبد الحمید و حسن بن موسی است ؛ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) رَجُلٌ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَبَزَقَ فَأَصَابَ ثَوْبِي‏ مِنْ‏ بُزَاقِهِ‏ قَالَ‏[[1]](#footnote-1) لَيْسَ بِشَيْ‏ء(**وسائل الشيعة ؛ ج‏25 ؛ ص377**)

به امام صادق علیه السلام عرض کرد مردی خمر میخورد آب دهانش به لباس من اصابت میکند رجل یشرب الخمر ... حضرت فرمودند چیزی بر تو نیست از این حدیث و امثال ان بدست می آید که غذای نجس در دهان مادامی که در فضای دهان است اگر به بزاق و آب دهان برسد آب دهان نجس نمیشود بلکه آب دهان موجب زوال نجاست این غذا میشود و این غذا پاک میشود

◼️ صورت [2] : غذا پاک است و داخل دهان گذاشته میشود و از بین این دندانها خون به بیرون میاید ◼️ حال دوصورت دارد :

صورت [1] : خون دندان به این غذا نرسیده که در این صورت غذا نجس نشده است حالا اگر آب دهان خونی شده و رطوبت آب دهان به غذا رسیده باز هم این غذا در حکم پاک است چون آب دهان نجس نمیشود به لحاظ اینکه آب دهان باطنی است و نجاست خارجی است مادامی که در باطن ملاقی دهان قرار گرفته نه آن خون و من آن اب دهان نجس میشود

◼️ مرحوم اقای خویی در دروس فی فقه الشیعه ج ۲ ص ۲۸۰ و ۲۸۱ ایشان تفصیل دادند و بین نجاست داخلی و خارجی فرق گذاشتند آن خونی که از بین دندانها خارج میشود را میگوید نجاست خارجی و آن خونی که در بدن است را میگوید نجاست داخلی مثلا آمپول را تزریق میکند نوک آمپول داخل بدن میرود ولی خون روی این آمپول محسوس نیست حکم به طهارت این آمپول کرد اما خونی که از لثه ها خارج میشود را نجس میداند

◼️ اشکال استاد : تفصیل فوق در اینجا جاری نیست چون آب دهان از دیدگاه شرع هرگز نجس نمیشود مثل کسی که مشروب میخورد اب دهان او نجس نیست که در روایت عبد الحمید گفته شد و خون مادامی که در دماغ است نجس نیست چون داخل است و در داخل بدن هست پس اب دهان که نجس نیست

صورت [2] : که ملاقاتی حاصل شده . غذا خونی شده چکار کند ؟ مرحوم سید در متن عروه برای این بخش تحقیق مستقلی قرار داد لذا ما این بخش را بعنوان فرع دوم طرح میکنیم :

◼️ فرع [2]: دو تا متلاقی وقتی داخلی اند حکم به طهارت ملاقی میشود چون نجس در باطن ملاقی خود را نجس نمیکند مثل نقطه خونی در داخل دماغ است هرگز حکم به نجاست رطوبت دماغ نمیکنند به خلاف آنجایی که انگشت را وارد دماغ کند و خونی شود واجب است انگشت را بشوید و کاری به باطن ندارد

دلیل ما موثقه عمار است که از امام صادق علیه السلام سوال شد سئل ابو عبدالله علیه السلام یسیل من انفه الدم هل علیه ان یغسل باطنه یعنی جوف الأنف امام علیه السلام فرمود انما علیه ان یغسل ما ظهر منه آنچه که پیداست آن را بشوید

حالا اگر یکی از این متلاقیین داخلی و دیگری خارجی بود احتیاط واجب این است که از خارجی اجتناب شود چون ان حکمی که برای ما معلوم است که نباید اجتناب کرد مربوط به باطنی است اما آنچه مربوط به خارج است را شامل نمیشود لذا نجس در باطن ملاقی خود رانجس نمیکند اگر ملاقی هم داخلی باشد اما آنچه از بیرون به سمت داخل وارد کرد مثل انگشت ، نجس میشود

◼️ برخی مثل حضرت آیه الله مکارم قائلند که نجاسات قذارت عرفیه دارند و هیچ طبعی از طبیعت عرف نمی باشد که نجاست را بپذیرد . شارع این رفتار عرف را امضا کرده لذا بین داخل و خارج فرقی نیست غذا در داخل دهان بوسیله دندان مثلا نجس شد آن را باید دور انداخت

اشکال استاد : که روایات متعددی هست که شارع بین داخل و خارج فرق گذاشته یکی حدیث دم رعاف یا روایات فوق که گفته شد در وسائل الشیعه ج۲ ص ۱۰۳۲

1. ( 7)- في المصدر فقال. [↑](#footnote-ref-1)