بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

خارج فقه جلسه 22 – 14/7/1399

(فصل فی المطهرات : الماء - سومین شرط مطهریت آب - دلائل آن و اشکالات آن و جواب استاد )

بحث در شرایط تطهیر بود که تعدد شرط بود و دیگر اینکه فشار دادن است که در اینده می آید

سومین شرط : آب را بر متنجس وارد شود و ریخته شود یعنی مثلا در درون ظرف قبل از انداختن لباس اب نباشد

درباره این شرط دو نظریه است که مشهور بر ورود اب است مثل صاحب جواهر حتی فرموده که به خلاف این نظریه اگر نظری داده شده آن نظریه پرداز جازم به رای خودش نبوده است

بعضی از فقها گفته اند اگر این یک شرط معتبر بود باید اکثر فقها ذکر می کردند لذا نظر دوم پیدا شد و آن عدم اعتبار ورود اب بر متنجس است مرحوم شهید در ذکری که ادعا کرده اند که شهرت بر عدم ورود آب بر متنجس است

🔷 دلائل قول اول :

1⃣ : استصحاب که اگر اب قلیل در درون طشت باشد و لبا س را در آن بگذارید استصحاب بقای متنجس بر نجاست جاری است

2⃣ :غالبا در میان عرف وقتی میخواهند قاذورات را پاک میکنند آب را بر آن میریزند نه برعکس و شارع این عمل را امضا کرده است چون روایاتی که ما را امر به شستن لباس نجس میکند همان طریقه عرفیه است چون در ظهور روایات ما بین دو تا امر مانده ایم یکی اینکه عرف آب را برروی قاذورات میریزد و دیگر اینکه وارد کردن لباس نجس درون آب قلیل ندرت الوجود است طبیعی است در دوران بین غلبه و ندرت اطلاق حمل بر فرد غالب میشود لذا روایات غَسل را بر حمل عرف کرد چون غالب است

3⃣ : روایات آمره به صب آب بر بدن عند تطهیر بدن است مثلا دست نجس شود اب را بر روی دست میریزید و دست را فرو در اب نمیکند ما اگر بخواهیم فقط به ظاهر روایت صب اکتفا کنیم باید بر ورود اب تمسک کنیم

اشکالاتی بر این سه دلیل است :

اشکال 1⃣ : استصحاب بقای متنجس به عقیده اقای خویی این است که این استصحاب محکوم است و دلیل حاکم روایاتی است که ما را امر به شستن لباس نجس میکند مطلق است اعم از اینکه آب را بروری نجس بریزید یا شیی را بر اب وارد کنید علاوه اینکه شبهه حکمیه است که آیا با وارد کردن لباس نجس در اب قلیل پاک میشود یا نه در شبهه حکمیه نباید استصحاب جاری کرد (مبنای اقای خویی استصحاب فقط در شبهات موضوعیه جاری میشود)

🔷 جواب استاد : بسیار ی از فقها دلیل مطهریت غَسل را مطلق نمیداند چون بحث ما در ورود و عدم آن پیرامون کیفیت عرفیه است و روایات هم محمول بر روایات عرفیه است عرف در شستن لباس اب قلیل را بر لباس میریزد روایت اغسل هم قطعا اشاره به طریقه عرفیه است و لذا بسیار ی از فقها گفته اند با وجود طریقه عرفیه و ارشاد روایات به طریقه عرفیه وجهی برای شک‌دباقی نمیماند چون باید حکم کنید که متنجس را بر اب وارد نکنید بلکه برعکس ست

🔷 إن قلت : آیا ابی که بتوسط آن اب شیی نجس شسته میشود قابل خورد ن و استفاده نیست چون روایات مبگوید اب مغسول به نجس نباید شرب کرد یا وضو گرفت و .... در واقع اطلاق دلیل مطهریت غَسل همین معنا را اشاره دارد چه آب را با شیی نجس بریزید و چه برعکس آن اب مغسول قابل استفاده نیست وقتی قابل استفاده نبود به این میرسید که با وجود اطلاق دلیل غَسل و اطلاق عدم شرب اب مغسول نیاز به استصحاب بقای نجاست نیست

🔷 قلت : اب مغسول آن ابی است که قبلا پاک بوده و الان نجس شده ولی بحث ما این است که ممکن است که این متنجس را در درون آب قلیل بگذارید و این اب قلیل نجس شود آیا کیفیت ورود دخیل هست یا نه را بحث ما در اصل اشتراط ورود است آنهایی که بقای استصحاب نجاست می کنند شک در حصول این اشتراط دارند . همچنین شک در حضور طهارت دارند که آیا گذاشتن متنجس در آب پاک کننده هست یا نه بله اگر متنجس را در اب بگذارید آن از قابل استفاده نیست لذا حق این است که اگر شک کنید که ایا با گذاشتن شیی نجس درون آب قلیل طهارت محقق شده یا نه استصحاب بقای نجاست می شود و این اصل دلیل حاکم ندارد و موضوع دلیل حاکم و محکوم فرق کرد اولا بحث ما در همان طریقه عرفیه است و روایات اشاره به همین طریقه عرفیه است و ثانیا بحث ما ربطی به توضی و اغسال ندارد بلکه بحث در اشتراط اصل ورود است