بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرجهم

خارج فقه جلسه15...5/7/99

(فصل فی المطهرات - الماء - دو روایت برای اثبات قاعده کلیه الماء مطهر لکل متنجس - اشکالات و پاسخ آن )

بحث اول این بود که الماء مطهر لکل متنجس درصد اثبات این قاعده کلیه هستیم گفتیم که یدل علیه الکتاب و السنة و اما الکتاب آیه جلسه قبل را بحث کردیم

اما سنت : روایت موثقه سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله الماء یُطهـِّر و لا یطهَر. آب پاک میکند آما تطهیر نمیشود

وجه استدلال :یطهِر عام است چون متعلق آن ذکر نشده مثل اینکه میگویید البول ینجس

اشکال مهم مرحوم اقای حکیم : در مستمسک ج ۲ص ۳ ؛ اشکال مهمی را وارد کردند که الماء یُطهـِّر دلالت بر عموم نمیکند و به معنای الماء یُطهـِّر لکل متنجس نیست بلکه دلالت بر بعض دارد مطهریت اب عمو ممیت ندارد بعضی از اشیاء بوسیله آب تطهیر میشوند و آیشان این را از جمله دوم که و لا یتگطهَر بدست آورده که سالبه کلیه است که هیچ چیزی اب را نمیتواند پاک کند عکس نقیض سالبه کلیه موجبه جزییه است پس لا یطهَر نقیضش الماء یُطهـِّر بعض الاشیاء لا کل الاشیاء پس ایشان از جمله دوم به قانون منطقی استفاده کرد که جمله اول دلالت بر عموم ندارد

جواب استاد : اینکه فرمودند نقیض سالبه کلیه موجبه جزییه است حرف درستی است به شرط اینکه کاذبه در نیاید قضیه ولی اگر قضیه کاذبه شود قطعا موجبه جزئیه نقیض آن سالبه کلیه نیست

مثلا : لا شیی که الحجر بالانسان عکس نقیض آن که موجبه جزییه است نمیشود بعض الحجر بالانسان این موجبه جزئیه ای این سالبه کلیه نیست چون کذب میشود لذا اگر بگویید بعض الاشیاء یتطهَر بالماء کذب است چون جمله کلیه است و متعلق یتطهَر ذکر نشده و ظهور در عموم دارد هم از سیاق شرعی و هم عرف فهمیده نمیشود که کذب است

روایت دوم موثقه عمار بن خویی ساباتی انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل فی إنائه فأرة فتوضأ من ذلک الماء مرار او اغتسل منه او غسل ثیابه و کانت الفأرة ....(موش از هم جدا شده بود ) فقال علیه السلام إن رأها فی الاناء قبل آن یتوضأ او اغتسل ......ثم یفرغ بعد ما رأه فی الماء فعلیه اَن یغسل ثیابه وسایل الشیعه ج۱ ابواب اب مطلق اگر فیل از وضو و غسل و شستن لباس موش را دیده و بعد وضو بگیرد حکمش این است که باید لباس را بشوید و این آب به هرچه اصابت کرد باید آن را بشوید

تقریب استدلال:از عبارت یغسل کل ما اصابه ذلک الماء لفظ کل وضعا دلالت بر عموم دارد و امام به طور عام شستن متنجس بو سیله آب را وظیفه یک آنسان مشرع مکلف میداند و معنی شستن ازاله نجاست است پس اب برای امر تطهیر و تنظیف . هم برای ازاله نجاست و آلودگی ها استفاده میشود دقیقا امری که امام دراینجا دارند امضای سیره عرف است که عرف هم برای تطهیر و تنظیف از اب استفاده میکند و امام هم آب را برای کل ما اصابه النجس امضا کرد که بوسیله اب انجام میگیرد

اشکال : این حدیث درباره موش است نه کل متنجس

جواب:القای خصوصیت میکنیم که موش مهم نیست بلکه آب را ازاله نجاست قرار دار داده شد حال ان نجاست موش باشد یا اینکه هر چیز دیگر لذا نجاست مطلقا با اب پاک میشود

سوال :اب نجس چگونه پاک میشود. ؟ در فصل میاه گفته شد یکی بالماء الطاهر العاصم یعنی بوسیله ابی که فشار دارد و دوم بالممازجة و الاختلاط که یک کاسه اب نجس در حوض ریخته شود