بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

خارج فقه جلسه 20 – 12/7/1399

(فصل : فی مطهریت الماء - شرط دوم و سوم مطهریت اب و ادله آن - اشکال اقای خویی و جواب استاد )

بحث ما درباره شرایط مطهریت آب بود شرط دوم این بود که در اثنای تطهیر آب اوصاف ثلاثه نجاست را نگیرد ☑️ نظر ما این است غسله دو قسم است :

1⃣ : غسلة مزیله آن ابی که فقط برای ازاله نجاست مصرف میشود در این صورت اگر در اثنای مصرف رنگ یا مزه اش تغییر کند مانعی ندارد اتفاقا در ماشین لباسشویی که بار اول و دوم برای نجاست است غسله مزیله است و دراین غسله اوصاف آب تغییر میکند

2⃣ : غسله مطهره که اگر آب در زمان تطهیر لباس بعد از غسله مزیله در مطهره تغییر کند پاک نمی کند لذا در غسله مطهره نباید هیچ تغییری داشته باشد مگر اینکه به یک منبع آبی وصل باشد

دلیل ما 1⃣ :ارتکاز عرف متشرعه است یعنی اگر عرف خاص نه عرف عام تفاوت بین عرف خاص و عام این است که در عرف عام ظهور الفاظ را به عرف القا میکنیم مثلا صعید آیا به تراب میگویند یا مطلق وجه الارض اما در عرف متشرعه یا خاص مصداق شناسی است مثلا وزن نخود در طلا چیست که به زرگرها داده میشود حال دراینجا غسله مطهره چه غسله ای است است را عرف متشرعه بیان میکند

دلیل 2⃣ :انصراف اطلاق روایاتی که امر به شستن متنجس و نجس به توسط آب میکند طبیعتا امر به اغسله بالماء به ابی است که تغییر نکرده باشد و انصراف به غسله مطهره دارد

‌. 🔷 مرحوم اقای خویی در تنقیح ج ۳ ص ۱۲ و ۱۳ اشکال مهمی دارند که بین اطلاق این دسته از روایات که امر به شستن نجس به اب میکند و بین اطلاق به روایاتی که آب را بر اثر تغییر اوصاف ثلاثه نجس می کند عموم و خصوص من وجه است عموم من وجه دو طرف عام است اما روایات آمره به غَسل عام است به معنای اینکه سواء تغیر الماء فی اثناء الغَسل ام لا اما عموم طرف نجاست اب متغیر این است که آب بتوسط تغیر نجس میشود حال به نفس استعمال تغییر کند یا قبلا متغیر بوده لذا مورد اجتماع آن اب متغیر به سبب استعمال است و به مقتضای روایات اول حصول طهارت و به مقتضای دوم عدم حصول طهارت و تساقط و مرجع استصحاب بقای نجاست است لذا اگر در اثنای استعمال آب تغییر کند استصحاب بقای نجاست هست و وظیفه با آب پاک آخرین مرحله را بشویید

🔷 جواب استاد : ما قائل به انصراف و ارتکازیم وقتی از اول اطلاق روایات غسل را منصرف به غسله مطهره میدانیم دیگر روایات غسله عام نمیشود تا با روایات تغییر تعارض و تساقط کند وقتی ارتکاز متشرعه بر تطهیر اشیای نجس به غسله مطهره هست دیگر روایات عام نمی شود تا نسبت بین آنها عموم و من وجه شود

☑️ سومین شرط مطهریت آب : پاک بودن اب است آنهم یا بصورت تکوینی است مثلا اب جاری و چشمه و دیگر پاکی شرعی و آن پاکی آست که استصحاب یا قاعده طهارت انجام داده شده است دلائل این شرط :

دلیل 1⃣: عقلی است مرحوم سید حکیم در مستمسک ج ۲ ص۷ : که فاقد شیی نمیتواند معطی شیی شود و این یک کیری عقلی است و مورد قبول همه است و آب نجس فاقد طهارت است و نمیتواند معطی طهارت شود

اشکال : این کبری طهارت تکوینی را شامل می شود نه طهارت ظاهری مثل استصحاب و قاعده طهارت چون در استصحاب به حسب ظاهر میگوییم پاک است چه بسا واقعا نجس است و اگر بخواهیم به این قاعده عمل کنیم این بر قاعده استصحاب و طهارت حاکم می شود در نتیجه باید بگوییم استصحاب طهارت و قاعده طهارت نداریم چون نمی توانیم در استصحاب طهارت بگوییم این واقعا پاک هست و این قاعده در امور تکوینیات است نه در تشریعیات چون در تشریعیات یک وظیفه ای از مولا بیان شده و باید آن را انجام بدهیم