بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

خارج فقه جلسه54 ..5/9/1399

(فصل فی المطهرات : آب - حکم تطهیر باطن اشیای نجس - اقوال علماء )

یکی از مباحث حکم تطهیر باطن و اعماق اجسامی است که اب نجس یا عین نجس در آن نفوذ کرده است مرحوم سید در عروه درباره کیفیت تطهیر اعماق صابون و گندم و گِل فرمودند که اگر اب نجس در باطن انها موجود بود لازم نیست صابون خشک شود و عمق و درون آن خشک شود بعد با اب کثیر اب کشید بلکه به مجرد اینکه عمق این اجسام متصل به اب کثیر شود پاک میشود چون این اب معتصم است و فشار دارد و منبع دارد به مجرد اتصال منفعل نمیشود ولی اگر در درون این اجسام عین نجس بود مثل بول باید صبر کنید صابون عمق و باطن آن خشک شود و کاملا ماهیت بول از بین برد آنگاه این جسم اذد راب کثیر فرو ببرید تا اب به عمق آن برسد چون اگر بول در درون صابون باشد مانع رسیدن اب به درون آن میشود از این جهت بگذارید خشک شود بعد درون آب فرو ببرید ☑️ بر این تفصیل سه اشکال وارد است :

اشکال 1⃣ : آب کثیر در باطن این اشیا نفوذ نمیکند

اشکال 2⃣ : آنچه درون این اجسام نفوذ میکند رطوبتهای اب کثیر است نه خود اب

اشکال 3⃣ :امتزاج و استهلاک ایجاد نشد و غلبه اب بر نجاست باطن صاب.ن ایجاد نشد درحالی که هر یک از أینها شرط طهارت است ☑️ به خاطر این اشکالات اختلاف عمیقی بین فقها ایجاد شده است :

قول 1⃣ : از کاشف الغطاء در جواهر ج ۶ ص /////که منجمد مثل حبوبات و لحوم که پخته شده و غیر آن و چه خشک و چه مرطوب این است که به محض اتصال به آب کثیر پاک میشود و نیازی به خشک کردن نیست همینکه رطوبت اب به باطن برسد کافی است اما آن اجسامی که منجمد نیست مثل گِل مادامی که تبدیل به سرامیک نشده و پخته نشده اب درون آن نفوذ می کند لذا به مجرد اتصال به اب کثیر پاک میشود براساس این فتوی اجسام منجمد با اب قلیل هم پاک میوشد اما اجسام غیر منجمد باید حتما با اب کثیر پاک شود و مشهور فقها این فتوی را قبول کردند و صاحب حدائق نفی خلاف کرد و ☑️ البته از نظر روایت موید دارد :

موید 1⃣ خبر سکونی که در جلسه قبل بیان شد که درون ظرف گوشت بود و موش افتاده بود ....از این امر به شستن و بدون اتصال اب مطلق به باطن گوشت استفاده میشود که اجسام منجمد نیازی نیست که آب غلبه بر باطنش بکند و ممزوج بر باطن بشود همین اندازه که رطوبت اب به باطن برسد کافی است

موید 2⃣ :روایت زکریا ابن آدم سئلت ابا الحسن علیه السلام عن قطرة خمر أو نبیذ مسکر قطرة فی قدر فیه لحم کثیر و مرق کثیر قال علیه السلام یهراق المرق او یطعمه اهل الذمه او الکلب و لحم اغسله و بخور پس اطلاق آن میرساند که مجرد رسیدن اب به باطن پاک میشود ؛ ☑️ درباره این دو تا حدیث سه تا اشکال هست :

اشکال 1⃣ : از این روایت استفاده نمی شود نجاست وارد اعماق گوشت شده چون وقتی اب جوش می آید و گوست شروع به پختن میکند ابی را درون خود نگه نمیدارد و اب از دورن آن به بیرون جاری است

اشکال 2⃣ :این حدیث دلالت بر طهارت باطن ندارد بلکه دلالت بر طهارت ظاهر گوشت دارد وقتی ظاهر گوشت پاک شد باطن گوشت به تبع پاک میشود

اشکال 3⃣ : سند این روایات ضعیف است و جابری هم نداریم چون اتفاق اصحاب روشن نیست و موافق با قواعد شرعیه این است که باطن نجس شده و رطوبات پاک کننده نیست حتما شستن باید صدق کند که این گوشت باطنش شسته شده

قول 2⃣ : این اجسام به هیچ وجه قبول طهارت نمیکند مثل صاحب جواهر و امام و مرحوم حکیم و اقای گلپایگانی

🔷 اشکال استاد بر قول دوم :معیار و مناط تطهیر این است که اب مطلق در درون اجسام نفوذ کند و آن محل نجس را ازاله کند با وجود این معیار شایسته نبود که این بزرگواران توقف کنند چون نزاع ما لفظی و موضوعی نیست و ایشان نزاع را لفظی کردند که ایا اب مزیل نجاست باطن هست یا نه میفرمایند امکان ندارد و این بحث لفظی است و یک بحث موضوعی است در حالی که بحث ما حکمی است که آیا باطن اشیا به مجرد اتصال اب کثیر پاک میشود یا نه ؟

قول 3⃣ و هو الحق که این اشیا در درون اب کثیر به مقداری باقی بماند تا علم پیدا کنند که آب بر او غلبه کرد و اجزای نجس مثل بول و متنجس مثل اب نجس خارج شد یا از بین رفت و دیگر نیازی نیست به انفصال و غساله از آن جسم چون اب کثیر معتصم است و نیازی به فشردن نیست چون آب کثیر منبع دارد مثلا زیر ناخن یا زیر ابرو یا باطن ناف یا حاشیه های داخلی گوش اگر اینها نجس شود وضو یا غسل جبیره ای بکنید یعنی این دست را فرو کنید درون اب و اب به زیر ناخن نجس میرسد وقتی اب فشار داشت اب نفوذ میکند به زیر ناخن نجس