بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

خارج فقه جلسه 35 – 7/8/1399

فرع چهارم : آیا یک بار شستن در سایر نجاسات بعد از غَسله مزیله است یا به همراه آن است ؟ مثلا همان یک بار آبی که میریزد هم میخواهد عین نجس از بین برود هم طهارت حاصل شود یا اینکه یک آبی بریزد و عین نجس زایل شود و آب دومی بریزد ؟ نظرات علماء :

نظر 1⃣ : مرحوم سید و مثل مرحوم امام مینویسند غسله مزیله کافی نیست مگر اینکه بعد از زوال عین آب را به طور مستمر بر روی متنجس بریزد

نظر 2⃣ :اما مرحوم اقای خویی مخالف این نظریه است و میفرماید که غَسل به معنی ازاله عین بتوسط آب است این معنا به غسله مزیله صادق است و مقتضای ////و دلیلی برای عدم کفایت مزیله در تطهیر نداریم نعم لا باس باحتیاط

‌🔷 ریشه فکری مرحوم سید چیست ؟

روایاتی است که دراین زمینه وارد شده است مثل روایات صب یعنی آب را بر متنجس بریزید قطعا این روایات انصراف دارد به اینکه بعد از غسله مزیله صب الماء را استمرار بدهید یا مثلا در روایت عیس که قبلا خوانده شد وارد شده است که اگر با آب مضاف ازاله کنید ازاله محقق میشود اما تطهیر با آب صاف است معلوم میشود که تطهیر جدای از غَسله مزیله است

نظر 3⃣ : مرحوم محقق در کتاب معتبر در ص 1۲۱ ایشان یک بار شستن بعد از ازاله عین را کافی میداند لذا کاملا مخالف با نظریه سید است سید میگوید فلا تکفی الغسلة المزیلة لها و جماعتی در کتاب میگویند تکفی مستند مرحوم محقق روایت نبوی مرسل است که پیغمبر به بعضی از همسرانشان در خون حیض فرمودند حُتّیه .... ثم اغسلیه یعنی خون را ازاله کن بعد پارچه ای روی آن قرار بده و بعد آنرا بشوی از اطلاق این حدیث استاده میشود که قبل از ریختن آب همان ازاله در تطهیر آب بسیار موثر است یعنی اول ازاله شود آنگاه با یک بار ریختن پاک میشود شاید امر حتیه را وجوب کرده اند نه استحباب به همین خاطر یک بار شستن کافی است بعد از ازاله کردن

نظر استاد : غَسله مزیله کافی است و ما دلیلی بر عدم کفایت غسله مزیله نداریم اما روایت نبوی عامی است یعنی در سنن ابن داوود ج ۱ ص ۱۹۹ و در مستدرک الوسائل ج ۲ و در عوالی اللعالی آمده لذا از این حدیث نمیشود استفاده کرد که قبل از یک بار شستن واجب است با پارچه ای آن خون را پاک کند . اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند حتیه این دلالت بر وجوب ندارد حتی دلالت بر استحباب هم ندارد و یک امر عرفی است که اگر با پارچه پاک شود شستن آن راحت تر است و نمیخواهند یک تحلیل شرعی را نقل کنند

اما انصراف روایات غَسل به استمرار برای ما روشن نیست چون مثل سید در مدارک میگوید که جماعتی از فقها امر به غَسل در روایات را همان غسله مزیله گرفتند یعنی همان یک بار آبی که ریخت به محض اینکه عین نجاست را از بین برد نیاز به استمرار ندارد اما احتیاط مشکلی ندارد

🔷 در پایان مساله ۴ مرحوم سید در تمامی نجاسات احتیاط مستحب را تعدد میداند مثل شهید در ذکر ی و لمعه و الفیه و مرحوم محقق در جامع المقاصد و حاشیه شرایع که مطلقا تعدد را واجب میدانند. منظورشان از مطلقا چه آن نجاساتی که قوام و سخونت دارد مثل خون و منی و چه ندارد در مقابل مرحوم علامه در تحریر و کتاب المنتهی تعدد را در نجاساتی که دارای قوام و سخونت هست را واجب میداند و ما چون تعدد را از اطلاقات ادله استفاده نکردیم مثل سید این احیتیاط را حمل بر استحباب میکنیم و خصوصیت این استحباب این است که عند الشک که تطهیر شده یا نه به احتیاط عمل میکند و اگر احتیاط نکرد اصل تکلیف انجام شده است

🔷 و در پایان نوشت که بل کونها غیر الغسلة المزیلة : یعنی اگر ما تعدد را مطابق با احتیاط میدانیم منظور ما غسله مزیله نیست بلکه غیراز غسله مزیله است پس دو تا میشود یکی غسله مزیله و دیگری مطهره این فتوی مطابق با فتوی مشهور فقها ست مثل مرحوم شیخ در شرح نجات العباد که فرمودند طهر با ازاله حاصل نمیشود بلکه طهر بعد از غسله مزیله است اگر کسی فتوا دهد بعد از غسله ازاله ؛ یکبار شستن کافی است یقینا طهر را به غسله دوم می داند و ما قبلا درباره ی تعدد گفتیم حق با مشهور است که دو تا غسله لازم است فایده و اثرش این است که اگر غسله مطهره حاصل نشد متخلف یعنی آن ابی که در درون لباس مانده است بعد از فشار دادن نجس است اما آنهایی که متخلف را نجس نمی‌دانند خلاف مشهور فتوا میدهند و میگوید غسله مزیله با مطهره یکی است