بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

خارج فقه مطهرات جلسه94...11/11/1399

( فصل فی المطهرات : الاستحالة - ادامه مصادیق استحاله : بخار ، کِرم ، خاک ، نمک - دلائل آنها )

مصداق دوم استحاله : بخار است که اگر آب نجس بر اثر حرارت آتش بخار شود مشهور بین فقها این است که آن بخار پاک است چون استحاله شده است حتی بخار بول را هم پاک می دانند

در مساله چهارم از مسائل آب مضاف و آب مطلق نجس مساله تصعید مطرح شد که در آنجا گفته اند که اگر آب مضاف نجس بالا برود پاک می شود چون استحاله به بخار شده است پس تصعید یعنی بخار شدن ، سپس مبدل به آب شود بازهم پاک است در مستمسک ج ۱ ص ۱۱۵ و تنقیح ج ۱ ص ۵۱

راه استنباط فقیه در این مساله : مهم برای فقیه این است که آیا بخار همان آب هست و یا غیر آب هست ؟ اگر تعدد موضوع ثابت شود استصحاب نجاست جاری نیست و اگر ثابت نشود استصحاب نجاست جاری است لذا ملاک در مطهریت استحاله تعدد موضوع است چون با تعدد موضوع مجالی بر جریان استصحاب نیست بلکه اصالة الطهارة دربخار جاری است و حتی بخاری هم که تبدیل به آب می شود در آنجا هم قاعده طهارت جاری می شود بخاطر تعدد موضوع که متعدد هستند لکن برخی از فقها در باب تصعید مخالفت کرده اند که تصعید استحاله نیست و تصعید عبارت است از تخلل در مقابل تکاثف ، وقتی که آب ، جداره هایش فاصله می گیرد آن را بخار می گویند و وقتی جداره هایش به هم پیوست آنوقت حالت تکاثفی دارد که آن را آب می گویند و تخلف با تکاثف دو تا مفهوم است و مفهومها باعث تعدد نمی شود ( مثلا یکی نامش حسن است و دیگری حسین است جسمها دو تاست اما هر دو انسان هستند و مشترک هستند در این انسان بودن و تعدد نام باعث اینکه یکی انسان و دیگری غیر انسان شود ، نمی شود ) ، لذا حقیقت نوعیه همان حقیقت آب است در حالی که در تعریف استحاله گفته شد که استحاله تغییر حقیقت نوعیه است

نظر استاد : ما هم مثل مرحوم امام و مرحوم گلپایگانی ره و .... نظرمان این است که بخار استحاله نمی شود و بخار آب نجس ، نجس هست ( اما در حمام می گوییم بخار پاک است چون وصل به ماده است و منبع دارد )

سومین مصداق استحاله : کِرم و خاک است مثلا حیوان تبدیل به کرم و یا عذره تبدیل به خاک شود و در اینجا قاعده طهارت جاری است ، مرحوم شیخ طوسی ره در مبسوط حکم به نجاست خاک مبدل از غائط کرده و محقق وعلامه توقف کردند وفتوی نداده اند ، دلیل مرحوم شیخ طوسی استصحاب بقای نجاست است ، فقها آن استصحاب را جاری نمی دانند چون موضوع عوض شده موضوع آنوقت غائط بود و الان خاک هست و وحدت ندارد

چهارمین مصداق استحاله : تبدیل به نمک شدن است مثل اینکه کلب در نمک زار بمیرد و تبدیل به نمک شود در اینجا دو قول است :

قول اول : علامه در معتبر و تحریر و منتهی و نهایه حکم به نجاست نمک کرده است اما در قواعد تردید کرده است ان طوری که در معتبر دلیل حکم به نجاست را نوشته است این است که نجاست از اجزای نجسه بر روی خیزد نه از اوصاف اجزای نجسه و آنچه که موضوع می شود اوصاف نجسه است نه اجزای آن و اجزای سگ باقی است و وجهی ندارد حکم به ارتفاع نجاست شود و مرجع در اینجا استصحاب نجاست هست

قول دوم : حکم به طهارت شود چون عرفا به آن اجزای نجسه اطلاق نمی شود بلکه به آن اجزای نمک و مُملِحه اطلاق می شود لذا استصحاب جاری نمی شود و قاعده طهارت جاری است و هو المختار

پنجمین مصداق : تبدیل نطفه حیوان به حیوان پاک هست مثلا سگی با گوسفندی آمیزش کرد و گوسفند بدنیا آمد این گوسفند پاک است و حلال گوشت هست و هم چنین اگر حیوان حلال گوشت غذای نجسی بخورد تمام اجزای این حیوان پاک است ، سه تا دلیل ذکر شده است :

دلیل اول : روایاتی که دلالت بر طهارت حیوان است مطلق است و مقتضای آن این است که اگر غذای نجس هم بخورد پاک هست و نجس نمی شود

دلیل دوم : روایاتی که فضله های ( اعم از بول و سرگین و شیر و پوست و ناخن و آب بینی و ..... ) حیوان پاک را پاک می داند مقتضایش این است که اکر نجس هم بخورد فضله هایش همچنان پاک است ، مضمون روایت هست که بول ما یوکل لحمه و خُرءُه ( نیم خورده ) طاهر

اشکال استاد : چون این روایات فقط اشاره به حیثیت تغذیه دارد که برای غذا خوردن خودتان متوجه باشید و حیثیت ما یوکل لحمه را انتخاب کنید در قبال غیر ما یوکل لحمه لذا از این اطلاق فهمیده نمی شود و مفهومش این است که بول و نیم خورده حرام گوشت نجس است و از حلال گوشت پاک است و اشاره ای به استحاله و مطالب فوق ندارد

دلیل سوم : قاعده طهارت است چون استصحاب نجاست جاری نمی شود چون موضوع عوض شده بله اگر اب نجس است بخورد و بلافاصله بول کند عرفا می گویند این بول از اب نجس است مثل اینکه خون پشه پاک است اما هنگام مکیدن خون اگر آنرا بکشید این نجس است در عین حال فقها گفته اند که بولش پاک است و اختلافی هم ندارند چون به حسب ظاهر موضوع عوض شده گرچه عرف بعضی از شهرها و زمانها بول را همان آب نجسی بدانند که تازه خورده اما اکثرا این نظر را قبول ندارند و ما می گوییم این را موکول به عرف بکنید ، گرچه برخی از فقها بول و نیم خورده حیوان نجاست خوار را استثناء کرده اند آب دهان و شیر و .... را پاک می دانند اما بول این حیوان نجاست خوار و نیم خوردن را پاک نمی دانند و از این فتوا بخواهیم استظهار کنیم که این حیوان پاک اگر بلافاصله بعد از خوردن آب نجس بولش نجس است این بازهم قطعی نیست