عنوان:

تعمیم حکم وضو به غسل و تیمّم در جریان قاعده فراغ

|  |
| --- |
| شناسنامه مطلب |
| کد مطلب | e-o-138 |
| موضوع | اصول/قاعده فراغ |
| موضوع مرتبط | - |
| رده | علمی/فقه و اصول/اصول/کمک‌آموزشی/فرائد الاصول |
| برچسب | قاعده فراغ، دلالات سیاقیه، دلالت تنبیه، دلالت اشاره، طهارات ثلاث، وضو، غسل، تیمّم، وجود اعتباری |
| توضیحات | در تولید این فایل از نرم‌افزار کتابخانه اصول فقه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی استفاده شده است. |

«الموضع الرابع قد خرج من الكلية المذكورة أفعال الطهارات الثلاث‏ ... الخ[[1]](#footnote-1) »

مقدمات بیان شیخ «ره» این است که:

أ) به اجماع فقها اگرکسی در جزئی از اجزای وضو شک کرد بعد از تمام شدن کل وضو اعتنا نمی کند و قبل از آن حتی اگر وارد جزء بعدی شده باشد اعتنا می کند.

بـ) ظاهر موثقه ابن ابی یعفور این است که حکم وضو طبق قاعده فراغ است و خصوصیتی در وضو نسبت به سایر مجاری قاعده مثل نمار نیست.

جـ) وجداناً وضو ذواجزا است «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ[[2]](#footnote-2)».

پس نتیجه می گیریم که لابد شارع وضو را ذوجزء واحد اعتبار کرده است (دلالت اشاره).

د) اعتبار، مصحّح می خواهد یعنی یک واحد حقیقی باید یک ارتباط موافق ذوق با وضو داشته باشد و آن مسبَّب است که عبارت باشد از طهارت (دلالت تنبیه؛ فتأمل[[3]](#footnote-3)).

هـ) العلة تعمّم پس همه طهارات هم‌نوع از طهارت ناشی از وضو یعنی اسبابی که کار وضو را شرعاً می کنند مثل وضو تک‌جزئی اند.

پس در اثنای تیمّم و غسل نیز، قاعده فراغ جاری نمی شود.

1. . فرائد الأصول، ج‏3، ص: 336 [↑](#footnote-ref-1)
2. . المائدة/آِیه 6 [↑](#footnote-ref-2)
3. . وجود مصحح برای اعتبار قطعی و بین بالمعنی الاخص است لکن به‌نظر می‌رسد تطبیق آن بر مسبب بین بالمعنی الاخص نیست و لذا حتی اگر فرض می‌شد که دلیل لفظی داریم بر اینکه «الوضوء بسیط» باز علت قرار دادن اعتبار مسبب داخل در ظواهر نبوده و حجیتی نمی‌داشت مانند هر ظن دیگری که دلیلی بر حجیتش نیست. [↑](#footnote-ref-3)