بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

خارج فقه جلسه 23 ...15/7/1399

( فصل فی المطهرات : آب - دلیل دوم و سوم بر وارد کردن آب قلیل بر متنجس برای پاک شدن - نظر استاد )

بحث ما این بود که یکی از شرایط تطهیر آب قلیل ورود آب بر متنجس است و سه دلیل اقامه شد دلیل اول اصل بود که شبهه اصل را رفع کردیم

دلیل 2⃣ :ارتکاز عرفی بود اطلاق مطهریت غَسل به آب به ارتکاز عرفی فرقی بین ورود متنجس بر اب و بر عکس نمی گذارد این اشکالی بود که درمرحوم اقای خویی بر دلیل دوم وارد کرد

إن قلت :خود اقای خویی به خودش اشکال میکند که بسیاری از فقها قائل به انصراف آنهم به خاطر غلبه استعمال غالبا مردم آب را بر متنجس میریزند و گاهی برعکس است

قلت : به نظر ما غلبه استعمال مایه انصراف نیست و اغلبیت مسلم نیست چون وقتی میخواهند مردم دست را بشویند و دست بولی را به سوی اب میبرند پس این انصراف مممنوع است و آقای حکیم هم همین را قبول دارند و لذا ایشان آقای خویی بین غسله مزیله و مطهره تفصیل دارند که در غسله مطهره باید اب را وارد بر متنجس کنند

🔷 اشکال استاد :

1⃣ : روایات مطهریت غَسل به اب اشاره به همان عرف دارد روش عرف در تطهیر با آب قلیل این است که اب را بر متنجس میریزند و ورایات غَسل أین روش را امضا کرده است

2⃣ :غلبة الاستعمال نمی تواند مایه انصراف اطلاقات ادله شود بله ولی غلبة الوجود در مقابل ندرت الوجود بحث ما است یعنی در خارج عمده مردم اب را متنجس وارد میکنند شبیه وضع تعینی است دراثر کثرت استعمال مردم فلان لفظ در همان مستعمل فیه تعین پیدا میکند لذا ما میخواهیم بگوییم این روایات از اول اطلاق نداشت و از باب ضیق ....که از اول دهنه چاه را تنگ بگیر و روایات از همان اول در طریقه عرف است

دلیل 3⃣ : روایات صب و اهراق نشان میدهد آب را بر متنجس ریخته شود نه برعکس و مرحوم آقای خویی مبگوید امر به صب در اخبار در قبال امر به غَسل است امام از باب تسهیلا للعباد به جایی اینکه بفرمایند آن کاسه را بشویید فرمودند اب را بریزید و گرنه صب گاهی روی لباس است و اخری بر بدن است اگر صب در بدن نجس باشد همان مفهوم غسل است چون برخی از اعضای بدن را باید آب بر روی آن ریخت لذا به نظر ایشان روایات صب از باب تسهیل بر مکلفین است و از آن اشتراط فهمیده نمیشد و شاهدش این است که در ر‌وایت حسن بن حسین بن ابی اعلا فرمود آب را دو بار بر بدن بریزید در جایی که بولی شده و نفرمود دو بار بشوی بعد علت اورد که این آب است و خودش جریان دارد و مرحوم آقای حکیم ظهور روایت صب را قبول دارند بر خلاف اقای خویی اما میگوید یک مانع دارد و آن ارتکاذ عرفی است که در باب وضو جبیره ای و غسل هم هست و افراد میتوانند غسل ارتماسی کنند

🔷 اشکال استاد بر مرحوم آقای خویی :

اشکال 1⃣ : که روایات تسهیل ؛ امتنانی است مثل حدیث رفع که آیا صبّ امتنانی است اثبات آن سخت است در جایی که فقها فتوا به وجوب ورود اب بر متنجس میدهند چگونه نمیتواند این حدیث را امتنانی بدانیم. از باب تسهیلا للعباد بدانید صب غَسل نیست بلکه ورود و ریختن اب بر نجس است حکم به وجوب کردند مثل محقق اردبیلی

اشکال 2⃣ : ارتکاز عرفی و سیره متشرعه مانع تعمیم است چون سیره متشرعه بر ورود است نه بر نعمیم ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما در باب وضوی جبیره ای و غسل ارتماسی نص خاص است و از نص خاص نمیشود استفاده کرد برای درست کردن روایات صب

🔷 نظر استاد همان ورود است ولی تفصیل میدهند که ورود در غسله مزیله شرط نیست اما در غسله مطهره لازم است در جایی که آب دیگری داشته باشیم