بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

خارج فقه جلسه65...22/9/1399

( فصل فی المطهرات : آب - حکم تطهیر حوض نجس و موی نجس - حکم باقی مانده مواد شوینده بعد از شستن لباس نجس - حکم جاری شدن آب در هنگام شستن از محل نجس به جاهای پاک لباس )

مساله ۳۶ : در آخر این مساله مرحوم سید به از آنکه حکم تطهیر ظرفهای بزرگی که در مکانی نصب است اشاره به تطهیر حوض را بیان میکند و فرموده از این حکم حال تطهیر حوض ظاهر میشود یعنی حوض مثل این ظرفهای منصوب شده در مکانی که هست میباشد

نظر استاد : تطهیر حوض مثل ظرفهای بزرگ نیست چون درباره ظروف موثقه عمار به همان ۴ وجه جلسه قبل دلالت داشت و موثقه عمار شامل حوض نمیشود چون حوض یکی از مصادیق ظروف نیست در حالی که موثقه اختصاص به ظرف دارد و حوض ظرف نیست لذا اگر حوض بولی شد دوبار با اب قلیل بشویید و اگر به سایر عکسها نجس شد یک بار بشویید

مرحوم حکیم در مستمسک ج ۲ ص ۵۸ میفرماید حوض در حکم ظروف کبار است و دلیل ارتکاز عرفی است اما به نظر ما این ادعا است و ارتکاز با قصور نص ثابت نمی شود موثقه عمار شامل حوض نمی شود

مساله ۳۷ : موی زن یا موی صورت مرد اگر نجس شود چگونه تطهیر میشود ؟

همه علما اتفاق نظر دارند که با اب قلیل پاک میشود با دوبار ریختن اما اختلاف بر سر فشردن است عده ای از فقها میگویند فشردن لازم نیست چون لزوم فشردن بخاطر بیرون رفتن غساله است اگر غساله بدون فشردن ریخته شود غرض حاصل شده است

نظر استاد : اگر موها کثیف باشد یعنی موها ضخیم و بر پشت باشد چون آبها در میان موها میماند و بیرون نمیماند برای بیرون ریختن این آبها عصر لازم است ولی اگر اینطور نبود عصر لازم نیست چون آبها در بین آنها نمی ماند موهای کثیف در حکم صوف یعنی پشم میباشد همانطور که پشم در درون لحاف آب را جذب میکند همچنین موهای کثیف آب را جذب میکند

مساله ۳۸ : بعد از شستن لباس متنجس یا هر چیز دیگری مثل مواد شوینده ( اُشنان یا اِشنان یک گیاهی است که پس از خشکاندن برای شویندگی استفاده میکنند ) یا با گل باقی است بعضی از فقها فتوا داده اند که وجود این گِل با مواد شوینده مضر به شستن این متنجس نیست یعنی متنجس پاک است و آنها را تکان دهید تا ریخته شود

اما برخی مثل امام ره ؛ منوط به علم میدانند که اگر علم به حصول تطهیر پیدا کرد و یقین دارد آن مواد مانع تطهیر نشده پاک است و اگر شک کرد آن چیز متنجس محکوم به نجاست است.

قول سوم از آقای خویی است : که بین خشک و تر تفصیل قائل شدند که اگر آن گل تر است قطعا نجس است و اب در درون آن نرفته است و اگر خشک است پاک است لذا اگر گِل تر بود سعی کند خشک شود یا اینکه آن لباس را با گل در درون اب تکان دهد به حدی که آب درون آن برود یا مدتی در اب کثیر بگذارد و آب بر او غلبه کند

نظر استاد : تفصیل فوق لازم نیست همین اندازه که بداند اب بر رطوبت گل غلبه کرد کافی است ولی اگر شک دارد احتیاط کند

مساله ۳۹ : خلاصه ای از کتاب طهارت است تا اینجا اما به عنوان فروعات مطرح میکنیم :

فرع اول : اگر آب قلیل را بر موضع نجس پارچه یا فرش یا هرچیز دیگری بریزید و از دورن آن شیی اب به محل پاک نفوذ کند ایا ملاقی این آب نجس ؛ نجس است ؟ دو قول است :

قول اول و اکثر فقها : ملاقی محل نجس پاک است و نباید ملاقی غساله محل نجس است در حکم نجس بدانید

قول دوم : از مرحوم خویی که این ملاقی نجس است

تحقیق این مساله در فصل الماء المستعمل مساله ۱۳و ۱۴ گذشت چه مقتضای قواعد اولیه حق با فقهاست چون آن اب غساله بعد از جریان آب بر محل نجس به سمت محل پاک جاری شد آن غساله را غساله نجس یا متنجس نمی گویند چون آب بر روی محل نجس جاری شد قطعا غساله درونی آن از اب پاک است و دلیل روایات است یکی از آن صحیحه زراره بود از امام سوال کرد خون دماغ شدم فکر کردم لباس را شسته ام در بین نماز فهمیدم خون بر روی لباس باقی است امام علیه السلام فرمود دهید الصلاه و تغسله از این عبارت و تغسله بدست می آید که با یک بار اب ریختن بر محل نجس آن محل نجس پاک میشود و دو باره لازم نیست

علاوه اینکه اگر شک کنم با یک بار شستن پاک شده یا نه اقای خویی فرموده استصحاب بقای نجاست جاری نیست و قاعده طهارت جاری است چون استصحاب در شبهه حکمیه جاری نیست و در موضوعیه جاری است لذا از ایشان تعجب میکنیم که اینجا این طور میفرمایند