بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

خارج فقه جلسه 24 – 19/7/1399

بحث این بود که آیا اب قلیل را بر شیی نجس بربزیم یا برعکس ؟ نظر اول ورود الماء علی المتنجس و هو المختار و نظر دوم که تعمیم است.

در عدم ورود اب متنجس استناد به صحیحه محمد بن مسلم قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن الثوب یصیبه البول قال علیه السلام اغسله فی المِرکَن مرتین فان غسلته فی ماء جار فمرَّة واحدة وسایل الشیعه ج ۲کتاب الطهاره باب ۲ از ابواب نجاسات ح ۱ ص ۱۰۰۲

🔷 تقریب استدلال از اقای حکیم : ☑️ که مرکب از ۴ امر است :

1⃣ : مرکن اب قلیل است و به اندازه کر نیست

2⃣ : که بین کر و جاری فرقی نیست اگر لباس نجس را در کر بزنید پاک میشود و در جاری هم با یک بار شستن پاک می شود پس دو با شستن مال اب قلیل است

3⃣ : امر اغسال در مرکن مرتین آگر بخواهید حمل کنید براینکه لباس نجس را داخل مرکن بگذر سپس اب قلیل را بر روی آن بریز بسیار بعید است که اغسل را این طور معنا کرد چون مخالف با ذیل حدیث است چون در ذیل آمده فان غسلته فی ماء جار مسلما اطلاق غَسل در اب جاری به این است که لباس نجس است را وارد آن کن لذا نمیشود اول حدیث را حمل بر ورود کرد و اخر را حمل متنجس بر اب کرد لذا اغسله مطلق است چه اب را بر آن بریز یا برعکس

4⃣ : این اغسله به معنای تنظیف لباس نیست بلکه از همان اول در اب بینداز

🔷 نظر استاد و اشکال به ایشان : آنچه در تطهیر لباس نجس با آب قلیل مورد ارتکاذ عرفی است ورود اب قلیل علی المتنجس هست همیشه مردم آب را بر روی دست نجس می ریزند با اینکه ارتکاذ عرفی اغسل به لحاظ متعلق موکول به عرف میشود اغسله فی المِرکَن مرتین یعنی اب را بر متنجس بریز و فان غسلته فی ماء جار یعنی لباس متنجس را داخل آب جاری کن و هیچ مخالفتی هم پیش نمی آید وحدت سیاق در صورتی لازم است که شارع مقدس طریقه عرف را انتخاب نکرده باشد وقتی شارع ما را حواله به عرف داد باید در شناخت مصداقی اغسل به عرف مراجعه کرد تارة عرف آب را بر روی نجس میریزد آنجایی که کاسه باشد و اخری لباس را در دورن اب میگذارد که آب جاری باشد

🔷 مرحوم‌اقای خویی در تنقیح ج ۳ص ۲۲و ۲۳ بین غسله مزیله و مطهره فرق قائل شدند که در صحیحه محمد بن مسلم اغسله مرتین اشاره دارد که بار اول که میشوید غسله مزیله است و با دوم‌ که میشویید غسله مطهره است پس مرتین یعنی مزیله و مطهره ؛ در غسله مزیله ورود اب متنجس بر اب قلیل جایز است اما در مطهر ه آب قلیل باید بر لباس ریخته شود ریشه نظر ایشان چست ؟ آن قاعده انفعال است که اگر در غسله اولی متنجس را بر اب قلیل وارد کنید اب قلیل منفعل می شود و هیچ دلیل منفصلی هم نیست لذا این غسله مزیله است اما در غسله دوم وقتی اب را بر روی لبا س میریزی هم اجماع و هم ضرورت مخصص قاعده انفعال می شود و میگویند اب قلیل در غسله مطهره منفعل نمی شود و غساله آن پاک است ☑️ اینجا سه مبنا است :

1⃣ : اینکه مطلقا غساله اب قلیل پاک است

2⃣ : غساله مادامی که در دورن لباس است پاک است و به انفصال نجس می شود

3⃣ : که بعد از خروج مقدار متعارف غساله از لباس بقیه پاک است و مبنای ایشان همان اول است

🔷 جواب استاد :آیا اجماع و ضرورت غیر از ارتکازعرفی است ؟خیر وقتی اجماع و ضرورت بر طریقه عرفیه است قاعده انفعال جاری نیست ارتکاذ عرفی این است که اغسله مرتین یعنی هر دو بار اب را بر متنجس وارد کنید و تفصیل در عرف نیست و قاعده ارتکاذیه تفصیل بردار نیست بلکه قاعده عرف بر امضا یا عدم آن است مثلا معامله ربوی امضا نشده با اینکه ارتکاز است