بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

خارج فقه جلسه64...19/9/1399

( فصل فی المطهرات : آب - راه های تطهیر ظرفهای بزرگ و کوزه بزرگ - حکم غساله این ظرف بزرگ - حکم ابزار خارج کردن غساله این ظروف )

مساله ۳۶ : راههای تطهیر ظرفهای بزرگی که در یک جا نصب است مثل منبع آب مرحوم سید مثال به کوزه سفالی بزرگی که بر زمین نصب است و تکان نمی خورد

»»»» » راه اول : این منبع یا کوزه را پر از آب کنیم سپس آن اب را خالی کنیم و این کار را سه بار انجام دهیم درصورتی که این ظرف بزرگ کر نباشد و قلیل باشد علت آن همان موثقه عمار است که برای تطهیر ظرف با اب قلیل این است که سه بار آب بریزید و هر باری خالی کنید اما درآنجا کلمه حرکت دارد که هر باری که از ریختید تکان دهید به نظر فقهای شیعه تکان دادن ظرف موضوعیت ندارد بلکه آن مقدمه برای رساندن آب پاک به اطراف کوزه و ظرف است لذا وقتی که ان را پر میکنی همه اطراف را در بر میگیرد و نیازی به تکان دادن نیست

مرحوم صاحب جواهر اشکال کرده اند که تحریک و حرکت دادن در تطهیر ظروف لازم است ؛ جواب این اشکال این است که غرض از تحریک وصول اب به همه اطراف آن هست و این غرض با پر کردن حاصل میشود و نیازی به حرکت ندارد

»»»»» راه دوم : در درون این ظرف بزرگ به مقداری آب قرار دهید آنگاه با دست یا با پارچه ای اب را به همه اطراف بچرخانید هر باری آب را خالی میکنید و مرتبه سوم پاک میشود دلیل این را ه همان متن موثقه عمار ساباطی است چون کلمه تحریک اطلاق دارد و شامل گرداندن اب با دست یا چوب یا هر چیز دیگری میشود و اینکه امام فرمودند ثم یُفرغ ذلک الماء اطلاق دارد آب غساله را سه بار بریزید اگر چه با ابزاری باشد

»»»»» راه سوم :آب را بوسیله آفتابه یا هر چیزی از پایین به سمت بالا دور بزنید وقتی غساله جمع شد سه بار این غساله را خالی میکنید چون سه بار این دور زدن را انجام باید داد

دلیل ما جمع بین صب و تحریک است صب یعنی ریختن اب وقتی اب را دور بزنید کار تحریک را انجام میدهد و لذا آب را یک جا نریزید و هر باری خالی کنید و بار سوم پاک میشود

»»»»» راه چهارم : مثل قبلی اب را در اطراف ظرف بزرگ دوری میریزد اما از بالا به سمت پایین شروع میکند و حکم و دلیل آن همان راه سوم است

مرحوم سید بعد از این چها راه متعرض دو تا فرع شدند :

فرع اول‌ : حکم غساله ای که درون ظرف بزرگ جمع میشود و فرع دوم حکم تطهیر ابزار اخراج غساله چیست ؟

»»»» اما حکم غساله از دو جهت است :

جهت اول : اینکه از بالا شروع کرده اید و غساله در پایین جمع شده آنهم قبل از اینکه پایین شسته شود و با اجتماع غساله دور دادن اب در پایین ظرف ممکن نیست ؛ از نظر فقها این جهت هیچ مشکلی ندارد چون مجموع این اب یک شستن محسوب میشود درست است که از بالا شروع میکند ولی وقتی اب در ته ظرف بزرگ خود شده مجموعا یک غساله به حساب می اید

جهت دوم : اخراج غساله است فقها در کیفیت بیرون ریختن غساله اختلاف دارند

بعضی مثل مرحوم سید حکم به وجوب فوری اخراج غساله کرده اند یعنی نگذارید غساله مدتی یا ساعت ها درون این ظرف بماند و بو بگیرد اطراف ظرف را آلوده کند. و محل استقرار غساله آلوده شود چون غساله نجس است مگر غساله ای که متعاقبش طهارت باشد

نظر استاد : برخی دیگر قائل به وجوب فوری غساله نیستند و هو الحق چون معیار ما در این موارد صدق غَسل است و‌ موثقه عمار اشاره به مبادرت نکرد بلکه اشاره به ریختن غساله کرد

»»»»» فرع دوم : اما حکم تطهیر ابزار مثل دست و چوب و کهنه ؛ در اینجا اختلافی است

مرحوم سید میگوید لازم نیست هر باری این ابزار دور دادن را تطهیر کنید ؛ »»»» دو دلیل دارند :

»»» دلیل اول : دلیل اطلاق موثقه عمار ساباطی است که دلالت بر پاک شدن ظروف به سه مرتبه شستن و مقید نکرده هر باری ابزاری که برای اخراج غساله هست تطهیر شود

»»» دلیل دوم : غساله هرگز چیزی را که برای شستن یا اخراج استفاده می شود را نجس نمی کند مثلا خود دلو که بر اثر نزع آب در چاه انداخته میشود غساله دلو را نجس نمیکند در اینجا آن ابزاری که برای ظرف استفاده می‌شود غساله او را نجس نمی کند

بله برخی از فقها میگویند اگر از مجموع سه بار شستن یک بار میخواهید غساله را بیرون بریزید لازم نیست ابزار غساله را تطهیر کنید اما اگر هر باری میخواهید غساله را بیرون بریزید باید تطهیر کرد

»»»»» قول سوم : شهید ثانی و .... تطهیر ابزار باید در همه حال انجام شود ؛ در نجاة العباد قول اول تقویت شد و آن را مساوی با ارتکاذ عرفی میگیرند

صاحب جواهر هر دو دلیل قول اول را رد کردند اما موثقه در مقام بیان شستن ظرف با اب قلیل به سه بار است هرگز در مقام بیان تطهیر ابزار به کار گرفته شده برای اخراج غساله نیست لذا وقتی امام در مقام بیان نبود چرا از حدیث اطلاق استفاده میکنید و حکم به عدم لزوم تطهیر ابزار میکنید

و اما منجسیت غساله را قبول ندارد ایشان چون محذور بزرگی لازم میاید که غیر قابل دفع است که اگر غساله منجس باشد چگونه طهارت با شستن ظرف بزرگ بوسیله دور دادن اب قلیل درعین نجس بودن غساله حاصل میشود لذا این محذور تخصیص میزند آن ادله ای که متنجسات را مُنَجِّس میداند مثل غساله که منجس است را نجس میداند معنای تخصیص است که غساله منجس نیست خودش متنجس است لذا لازم است که برای اخراج غساله در هر بار ابزار را پاک کنید و هو الحق