بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

خارج فقه جلسه 32..3/8/1399

سه دلیل بر فرع سوم بود اما دلیل چهارم : اطلاقات اخبار و روایات است که☑️ تقریبا چهار تا روایت می آورند :

روایت 1⃣ : روایت صحیحه زراره قال قلت له اصاب ثوبی دم رعاف او غیره او شیی من منیٍّ خون دماغ یا غیر خون دماغ که دو احتمال دارد یکی خون جراحت باشد یا دوم مطلق نجاسات باشد او شیی من منی حال اگر آن غیره مطلق نجاسات باشد این او شیی من منی ذکر خاص بعد العام و یدل علی فصاحة الکلام قال علیه السلام تعید الصلاه و تغسله

🔷 تقریب استدلال: سوال از طبیعت نجاست شد و امام امر به شستن کرد بدون اینکه به تعداد اشاره کند و مطلق گذاشت مقتضای اطلاق یک بار شستن کافی است

روایت 2⃣ : موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام انه سُئل عن رجل لیس علیه ثوب و لا تحل الصلاة فیه و لیس یَجِدُ ماءً یغسله کیف یصنع اینکه در این لباس نمیتواند نماز بخواند ظاهر این است که نجس است و از ماکول اللحم است شاهدش این است که بعدا میفرماید بشوی و به معنای حلال و حرام نیست قال علیه السلام یتیمم و یصلی فاذا اصاب ماء غسله و اعاد الصلاة باب ۷۵ ابواب نجاسات

تقریب استدلال :از فاذا اصاب تا .... مطلق فرمود و تعداد غَسل را اشاره نکرد مقتضای اطلاق یک بار شستن کافی است

روایت 3⃣ : مرسله محمد بن اسماعیل ابن بزیع عن اباالحسن علیه السلام منظور امام کاظم علیه السلام هست فی طین المطر گل آلود شده الذی لا باس به أن یصیب الثوب ثلاثة ایام سه روز گذشت و این اب گل آلود به لباس خورد اشکالی ندارد الا ان یعلم فان اصابه بعد ثلاثة ایام فاغسله منظم امام این نیست که بعد از سه روز حکم سازی میکند بلکه سه روز هم که گذشته باشد باز هم حکمی ندارد اما اگر سه روز بعد فهمیدی کسی آن را نجس کرده باید بشویید بلکه معیار علم داشتن و نداشتن به نجاست است باب ۴۵ ابواب نجاسات

تقریب استدلال :که فاغسله مطلق است و غسله واحده در تطهیر مطلق نجاسات کافی است

اما سند :طبق نقل مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه مرسل است اما شیخ طوسی مستند نقل کرد اتفاقا سند را احمد بن محمد قرار داد و ابن ادریس در اخر سرائر به نقل از محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد ذکر فرمود لذا سند مسند است و نمیتوانیم اشکال بگیریم

روایت 4⃣ : حدیث موثقه عمار عن ابی عبد الله علیه السلام فی الرجل اذا قَصَّ اظفاره بالحدید او جَرَّ شعره او حلق قفاه که مردی که ناخن را با آهن چید و موی سر را چید پست سر خود را تراشید قال علیه السلام علیه اَن یَمسِحَه بالماء به این اعضای چیده شده را قبل ان یصلی بپرسی اگر انجام نداد نماز بخواند امام فرمود. اعاده کند چون حدید نجس است

تقریب استدلال امام مجرد مسح را کافی دانست قطعا اشاره به یک بار شستن دارد که با یک بار هم ازاله و هم تطهیر میشود وسائل الشیعه ج ۲ صفحه اخر ح ۶

محدثین و فقها اشکال بر این حدیث دارند که مسح آب پاک کننده نیست ضمن اینکه آهن وجهی ندارد نجس باشد و ثالثا هنگامی که ناخن میگرفت و .... خونی نیامده تا نجس باشد لذا مرحوم شیخ طوسی حمل بر استحباب کرد و این حدیث را شاذ و مخالف با اخبار کثیره میداند مرحوم شیخ حر عاملی در ذیل حدیث فرمود منظور نجس بودن آهن به معنای رای است یعنی آهن بهداشتی نیست چون اکتفای به مسح آب کرد نه شستن

🔷 جمع بندی استاد :اگر یک بار شستی و شک‌ کردی پاک شده یا نه از یک طرف استصحاب بقای نجاست هست چون حالت سابقه نجس بود و از سوی دیگر اطلاقات روایات صحیح السند هست که با یک با شستن تطهیر حاصل شده و دوبار نیاز نیست در اینجا به اطلاق ادله عمل میشود نه به استصحاب اما باید صغریات این اطلاقات را پیدا کرد یعنی در چه مصادیقی یک بار شستن کافی است مثل خون