بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

خارج فقه جلسه31...30/7/1399

فرع سوم از مساله چهارم این است که اگر لباس یا هر چیز دیگری به غیر از بول نجس شود چند بار باید شسته شود ؟

مشهور فقها و قریب به اتفاق میگویند بعد از زوال عین نجاست یک بار بشویید مثلا لباس خونی شده زوال عین خون کرده بعد یک بار بشویید کافی است البته بحث ولوغ کلب را مرحوم سید جدا کرده است آما آقای خویی میگوید اشتباه چاپی است و استثنا باید ظروف باشد که دوبار شسته میشود ظروف

🔷 اشکال استاد به اقای خویی :که مرحوم سید متن جواهر را به صورت مساله آماده است و در جواهر ۰ج ۶ ص ۱۹۲ بعد میگوید الا الولوغ و خصوص الاوانی اَلا ستعرف حکمها

مرحوم صاحب جواهر در همان آدرس فوق نسبت میدهد به جمعی از فقها مثل معتبر و قواعد و ریاض بعد مبگوید و اِنْ اشترط جماعة منه الاکتفاء بها یک بار بعد ازالة العین

دراینجا دو تا بحث است یکی مقتضای ادله لفظیه و دوم مقتضای اصول عملیه است

🔷 اما بحث اول : مقتضای ادله لفظیه : ☑️ سه تا دلیل امده است

دلیل 1⃣ : اطلاق روایت آمده به غَسل در این روایات مثل اینکه اگر لباس مرطوبی به بدن سگ رسید فرمودند اغسله و این اغسله مطلق است و شامل یک بار میشود یا به خوک رسید یا کافری که عرق داشت یا آلوده به عرق مرغ نجاست خوار شده همه را فرمودند اغسله در وسائل الشیعه باب ۱۲ تا ۱۶ و ۳۴ و ۳۸ از ابواب نجاسات این روایات هست مرحوم اقای حکیم در مستمسک آورده است

🔷 اشکال بر اطلاق این روایات : نجاسات فرق دارند برخی از آنها دلیلی بر نجاستش نیست نه آیه ای و نه حدیثی و تنها دلیل امر به غَسل است مثل مصافحه با کافر یا عکاسی لباس با مسکرات برخی دیگر از نجاسات بتوسط اجماع ثابت شده و روایتی در دست نیست مثل عرق جنب از حرام یا بدن میت و دسته سوم هم دلیل قرآنی و روایی داریم مثل میته و سگ و خوک لذا با وجود امتیاز بین نجاسات چگونه از اطلاق روایات استفاده میکنید که بعد از ازاله عین نجس یک بار شستن کافی است

صاحب جواهر و آقای حکیم فرموده اطلاق را از دو راه ثابت میکینم یکی از راه اجماع مرکب یعنی قول به فصل یعنی هر کسی که در غیر بول قائل به تعدد شستن نشد فرقی به نجاسات نمیگذارد چه به اجماع یا حدیث یا آیه استفاده شود نجاست آن

🔷 نظر استاد : به نظر ما این اجماع مرکب حجت است چون معقد دارد و آن نجاسات است و همه بحث شان روی غیر بول است

🔷 جهت دوم : دلیل یا روایتی دیگر باب تطهیر بیاید و بگوید مطلق نجاسات با شستن آب قابل تطهیر است مرحوم آقای حکیم میگوید من چنین روایتی پیدا نکردم که بگوید اب مطلقا مطهر است اما بسیار ی از علما ادعای چنین دلیلی را کرده اند

دلیل 2⃣ : اطلاق روایتی است که دلالت بر مطهریت اب دارد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خلق الله الماء طهورا لا ینجسه شیئا الا ما غیّر لونه او طعمه او ریحه

🔷 تقریب استدلال : پیامبر در مقام بیان مطهریت اب است اگر مورد خاصی بود که اب مطهریت نداشت ذکر میفرمود و چون نفرمودند و مطلق گذاشتند دلیل است که مطلقا آب مطهر است در تمام نجاسات مطهر است

ابن ادریس در سرائر دارد رواه این حدیث را المُالِف و المخالف با اطلاق مطهریت اب

مرحوم آقای خویی میگویند این حدیث ضعیف است و از طرق عامه رسیده و از اصحاب ما نقل نشده تا ادعای ابن ادریس بی وجه است

🔷 اما دلالت روایت : روایت مطهریت اب را ثابت میکند در عین حال مفید مطلوب ما نیست چون مطلوب ما درباره کیفیت تطهیر نجاسات بوسیله اب است که با یک بار یا دوبار شستن تطهیر می شود پس این روایت مال اصل مطهریت اب است

دلیل 3⃣ :اصاله الطهاره است در جواهر ج ۶ ص ۱۹۷ و اقای حکیم در مستمسک ج ۲ ص ۱۷ که کل شیی طاهر حتی تعلم انه نجس یعنی هر چیزی که نجاست انر ا نمیداینم حکم به طهارت کنیم اینجا بعد از ازاله عین و شستن شک میکنم پاک شده یا نه اصاله الطهاره جاری است پس یک بار شستن کافی است

🔷 اشکال استاد : این قاعده طهارت مال جایی است که تنجیس عارض نشده باشد و نمیدانیم که این شیی نجس است یا نه مثلا اصلا نمیدانیم گربه این اب را لیس زده یا نه یا نمیداینم نیم خورده آن نجس است یا نه این اصاله الطهاره اینجا می اید ولی محل بحث ما است است که میدانی این شیی نجس است بعد از غَسله اولی علم به بقای نجاست نداریم لذا قاعده طهارت جاری نیست و قاعده طهارت در موضوعات مجهول جاری است اما اینجا نسبت به بقا شک داریم پس همان دلیلی که بدرد ما خورد اطلاقات دلیل شد