

## 

تمامى حقوق مادى و معنوى اين اثر متعلق به مجموعه آموزشى صُدا است تهيه اين جزوه تنها از طريق سايت يا كانال صُدا جايز است

استاد: [ تغير] يكى از اوصاف كفايت مى كند براى نجاست. تغير يكى از اوصاف. [ زيرا] در روايت ما غير طعمد
 عوض شود.

طلبه: استاد همان آب قرمز[ كه جلسه ييش بحث شد] وقتى خون در آن مى ريزيم بويش عوض مى شود؟ استاد: اگر بويش عوض شد كه ديگر [ نجس است] يغنى [ اگر] فرض گرفتيد كه بويش عوض شده است كه
 عوض شد كه ديگر قضيه تقدير يه نيست و واقعا يكى از اوصافش عوض شده است. ما فعال داريم در مقام
رسرض تصوير مى كنيم .

كفتيم قيد آخر كه در آب كر و جارى توضيح اش هم از يرون داديم مساله 》 دفعهय بود [ اينكه] يك دنعه آب


ممزوج بشود كه كفتيم [ البته] شهيد اين قيد را قبول ندارند [ و كتنند كه ] معناى عقلى و لغوى اش كه معنا ندارد [ و وقوعش مستحيل است ] و معناى عرفى اش هم همان حرف خودمان است در واقع. [كه مراد از معناى عرفى اش اين است كه ] يك اتصالى بين آب كر و جارى به وجود بيايد كه عرفا بڭويند اين آب هـا يكى شدند ولو اينكه با دقت عقلى همه اجزاء و مولكول هاشان با هم ديخر تركيب نشود.
رسيديم [ به اين قسمت كه] :

و نبه بقوله لاقى كرا يكى تنبه ديخرى هم به ما مى دهد كه:
على أنه لا يشترط فى طهره-ماء- بـه - بالكر -

اين كه آب را براى طاهر كردن بايد متصل بد كر كنيم
وقوعه - الكر - عليه -الماء - دفعةً

شرط نشده است كه وقوع الكر على الماء دفعتا لازم نيست كه يك دفعه آب كر بر آب نجس ما اضافه بشود.
طلبه: لا يشترط در متن شهيد اول يا در ادله؟

استاد: نه؛ متن شهيد اول را داريم مى گوييم.چون شهيد اول مطلق گقتند. كما هو المشهور بين المتأخرين

يعنى آقايان كتاب لمعه كتاب فتوايى است. فقيه وقتى دارد فتوايش را مى نويسد يعنى هر چیى قيد [ دارد] او هم دارد مى گويد [ در اين شر ائط] شهيد گفته است كه ماقات كر كافى است. و ديخر نگغته است كه ملاقات كر دفعتا واحده كافى است. كتاب هم فتوايى است همين كه [ قيد] » دفعتا«ه را نگفته است منظورش اين است كه اين قيد نبوده است.

استاد: خب خراب مى شود و بايد يک آب كر ديگرى را بياوريم ملاك باقى مى ماند لذا ما گفتيم كه اگر قبلش ازاله نجاست بشود و قبلش زوال تغير اتفاق بيفتد يك ملاقات كافى است ديخر. براى همين دائما مى گفتيم قبل

عبارت را كه من مى خوانم حواستان را بدهيد كه ضمير ها را درست برگردانيد بعد عبارت درست و روان شود. علامه حسن زاده مى فرمودند كه ما يک استادى داشتيم در تهران و مى خواستيم پيش ايشان شفا يا هر كتاب ديگرى را بخوانيم خيلى هم معروف بود اين استاد؛ رفتم به مرحوم اقاى شعرانى گفتم كه مى خواهم بروم پيش ايشان [ اين كتاب را ] بخوانم [ ايشان ] كفت نمى خواهد بروى. كفتم كه چرا اقا؟ كفت كه ملاى خوبى است و از بيرون خيلى خوب بلد است اما روى عبارت نمى تواند مسلط كند وقتى روى عبارت مسلط ات نكرد [ اگر
 استاد كنار تو نيست كه برايت بگويد.يك روزى مى خواهى خودت مطالعه كنى و نمى توانى و گير مى كنى و علمت مى ماند در هوا. لذا عبارت را دقيق بشود و ضمائر را درست برگردانيد.

شهيد ثانى دليل مى آورد [ كه] جرا شهيد اول قيد دفعتا را بيان نفرمودند [ ايشان] مى گويند كه همين كه آب كر خورد به آب جارى دو شىء كه نيستند تا جدا از هم بمانند [ بلكه] همين كه به هم متصل شدند عرفا مى گويند كه اينها ديگر يک آب شدند. [ اين مطلب] كجا خيلى خوب مى تواند تصوير بشود؟ مخصوصا جايى كه اين آب نجس ما آب قليل باشد آنجا ديخر خيلى واضح است اين معنا.
$\qquad$
حالا مى خواهد نقضى حرف بزند. مى گويد كه اولا عرفا كافى است. ثانيا اگر هم ما جمود كنيم و بگوييم كه قيد دفعه را مى خواهيم لابد منه است شهيد مى گويد كه ما دستانمان بالا و مى گوييم كه نمى فهميم قيد دفعه چيست. [ زيرا] حالا كه زور است پس يا على مدد.شما مى گوييد كه قيد دفعه مى خواهيم [ و لا بد منه است] من هم مى گوييم كه برايم بخو تا بفهمم تا بخوايمش [ و الا ] قيد دفعه متوجه نمى شوم چر ا؟

و, لأن الدفعئ لا يتحقق لها معنى
اين دفعه را ما آخر نفهميديم كه معنايش چیيست!! چرا:
لتعذر الحقيقيئ
[ زيرا] معناى حقيقى اش كه اراده نشده است [ زيرا] آب كر [ در ادامه] برايتان مى گوييم كه مثلا .. خورده ای كيلو گرم است [ پر واضح است كه] اين . . نجس ما كه تركيب [ نمى شود]؛ دستگاهى نداريم كه اينها را در آن واحد با هم تركيب كند [ بلكه] در ابتدا قطعات اول آب اضافه مى شود و بعد يواش يواش بقيه اش اضافه مى شود. پپ دفعه واحده به اين معناى عقلى ما نداريم.
[ يغنى] اگر كسى هم كفت كه ما [ قيد] دفعه را مى خواهيم اين دفعه را بايد بر معناى عرفيه اش حمل كنيم.
 دهد.) (1)
r- اين معناى عرفى اش كه مى شود همان حرف ما. معناى عرفى دفعه خيست؟ همين كه اين آب با آن آب متصل شود. خب مى شود همان حرف خودمان. مرحبا بناصرنا!

$$
\text { طلبه: ه: } 09
$$


 وجود ندارد. و يا معناى واقعى اش است كهـ البته آن هم كه] نهى شو د.

حل اش به اين است كه ما جلسه يبش كتيميم كه قيد دفعه [ اصلا] در روايات نيامده است اين از اصطلاح فقهاء است اما [ جون] مشهور بين فقهاء شهيد مى كويد كه ما دليل نداريم بر اين قيد. طلبه: كجا استنباط كردند كه اين در روايات نيامده است؟ استاد: از كتب فقهى. طلبه: : V: از كجا آوردند؟

استاد: چهه مى دانم از كجا آوردند! مگر فقيه حق ندارد اجتهاد كند! مگر من الان چيزيزهايى كه اينجا مى نويسم عين عبارت روايت است؟! از كجا معلوم آنها اراده كرده اند كه قيد اضافه بكند [بالكه] مشهور شده است و كِنته
 براى خودتان نوكر تان هم هستيم و دستتان هم مى بوسيم اما ما بالالخره: قل يا ايها السالكون لا اسلكى ما تسلكون.
و ديخرى [ چهـ] ؟ يك قيد ديخرى هم در بضضى كتب فقهى آمده است:
[ در آن كتب] گفته اند كه آب كر بايد با آب نجس - هرا من مى كويم آب نجس؟ زير آبر اعم است هِ قليل
 اين آب نجس در بغضى از عبارات كفتند كه بايد دفعتا اضافه بشود [ اما] بغضى ها يكى قيد ديخر هـم اضافه

كردند [ آن هم اين] كه بايد همه شان با هم ممزوج شوند. [ اما ] شهيد مى كويد كه:
ور كذا لا يعتبر ممازجته-الكر - لــ - للقليل [ و به طور كلى] للنجس - بل يكفى مطلق الملاقاء همين كه اينها به هم متصل شدند و با هم ملاقات برقرار كردند آب كر با آن ظرف آب نجس ما كفايت مى كند. حالا دوباره همان حرفى كه در مورد دفعه زد اينجا هم مى زند: ممازجه به معناى حقيقى و لغوى اش امكان ندارد لأن ممازجته جميع الأجزاء لا تتفق ممزاجه بين همه مولكول ها اين آب با آن آب اتفاق نمى افتد.
[ اگر چهـ ] كاش [ شهيد ثانى] اين طورى ميكفت كه: ما نمى فهيمي اتفاق افتاد يا اتفاق نيافتد [ اگر اين حنين
 يتحقق. [ اما نهايتا] باز مى شود همان حرف كه ممازجه هم لازم نيست!
و اعتبار بِضها -الاجزاء- دون بعض تحكم
[ اينكه] بياييم يك قيد ديخرى بزنيم كه ممازجه بغضى از اجزاء با بعض ديخر لازم است شهيد [ در جواب ] مى كويد كه : تحكم.
[ يعنى] جه دليل داريد؟ [ زيرا] شما اول ممازجه را به عنوان يكى قيد قبول كرده ای اما حالا مى گويى كه [ هون] همه اش نمى شود يك تيكه اش [ لازم است] [ اين در حالى است كه] ما قيد ممازجه نداشته ايم در روايات از روز اول. و الاتحاد
[ يعنى] آنيزي كه از اول [ در روايات] داشته ايم :
مع الملاقاء
ملاقات كر بوده است با آبى كه نجس شده است[ كه] ملاقات هم با اتصال ايجاد مى شود.
و الاتحاد مع الماقاءَ حاصل
اتحاد يغنى اتصال. اينكه اينها با هم متصل شدند و متحد شدند با همان ما(قاتى كه اتفاق بيغتد حاصل است و تمام شد.
دوباره براى اينكه واضح بشود بريتان [ تكرار مى كنم] :

وقتى اوصاف ثلاثه را برديد و وقتى نجاست را از آب خارج كرديد و اين دو [ آب ] هم به هم متصل شدند
 نرسيد؟|ين ديخر قابل تشخيص نيست.

آقايان يی گير ديخرى در كل اين حرف ها هست اين هم به خاطر ضعف علم اصول است:



 كويد كه رنگ [ خون] مانده است و خود خون نمانده است و شارع با كسى فلسفه و فيزيك و و شيمى و رياضيات حرف نمى زند و از اين حرف ها نداريم و عرفى است. عرفى شارع كتهه است كه آب كر [كه مثلا] نجس شده است ميخواهيد هاك بشود : عين نجاست را جدا كن از از
 بزنيد و [ نهايتا] به آب كر هم متصل بشود. يا على مدد و خداحاطظ شما [ ديكر بحثى نمى نـى ماند و دقت عقلى
[ شاهدش هم اين است كه] شارع اگر مى خواست اين قدر مته به خشخاش بكذارد خب خلق الهّ فرار مى كردند [ با اينكه آيه مى فرمايد] ان الها يريد بكم اليسر و لا يريد بـي بكم العسر

اصلا اين پيحيدگى نبوده و اصلا آن موقع با اين دقت و فهم و علم و تكنولوزى و اين حرف ها اصلا مطرح نبوده است اصلا. اين قسمتى كه گفتم از شيخ انصارى بود در كتاب الطهاره. آقا مساله بعدى: فرع بعدى كه اينجا مطرح است:

حالا اينجا قرار است كه اين آبى كه نجس شده است با يی آب كرى [ كه پاک است] اتصال برقرار كند و ممازجتى اتفاق بيفتد و اتصالى به وجود بيايد و اتحادى به وجود بيايد آقا آن آب كر بايد بالا باشد يا بايد در كنار آب جارى باشد از لحاظ سطح [ آب] يا پايين تر هم باشد اشكال ندارد؟
[ مثلا] اين ظرف آب نجس است و اين هم آب كر است [ حالا در اين صورت] آب كر [ بايد] بالا باشد يا هم سطح باشد يا ايايين تر باشد؟

اين صورت مساله بحث ما است. ما هم كه نمى خواهيم خودمان فتوا بدهيم [ بلكه] مى خواهيم فتواى شهيد را بخوانيم.
[ در جواب بايد كفت كه ]
شهيد اول كفت كه : لاقى كرا [ يغنى] آب نجس ملاقات بكند با يك ماء كر. نه اينكه ماء كر مالاق كند با نجس هان!
[ بلكه] نجس ملاقات كند با كر و ديگر هيج قيد ديخرى هم گنته نشد. حالا مى گويد:
و يشمل إطلاقُ الملاحاةٔ ما لو تساوى سطحاهما
هر دو هم سطح باشند اشكال ندارد وو اختلف مح عُلو المطهر على النجس و عدمه - عدم علو المطهر على النجس -

مختلف باشد سطح شان. مطهر ما يغنى كر ما بالا باشد يا بالا نباشد ؛ هم سطح اش هم هم قبال كغتيم سس يعنى چه باشد؟ هايين تر باشد. و المصنف رحمه الهّ لا يرى الاجتزاءُ بالإطلاق

شهيد لا يرى يعنى لا يعتقد. خوانده ايد كه الر ای بمعنى الاعتقاد. در هدايه و صمديه افعال دو مغعولى مى
[ شهيد اول] اعتقاد ندارد به اجتزاء [ يعنى ] به مجزى بودن و به صحت مطلقا.

مطلقا يعنى چهه ؟ يغنى چهه بالا باشد چهه هم سطح باشد چهه پايين تر باشد.مطلقا را مجزى نديد. مطلقا را صحيح نديد. كجا:

فى باقى كتبه
در سائر كتب فقهى خودش اين را مطلقا نديده است. يس در سائر كتب فقهى چهـ گتته است؟ شهيد در سائر كتب فقهى اش كتته است كه اگر مطهر بالا باشد خوب است و اگر هم سطح هم باشد خوب است اما اگر پايين
تر باشد فايده ندارد [ و تطهير نمى كند].
[ يس] در اينجا مطلق كفت اما در سائر كتب مطلق نگفت [ در اين صورت ] راحت كسى ميخويد كه اشكال


استاد: نه؛ اينجا بحث بر روى تاخر نيست [بلكه] دوباره تاكيد مى كنم كه لمعه كتاب فتوا است[ البته] نه شرح لمعه [ بلكه] خود لمعه. لذا در مقام فتوا اگر قيد را نگفت يعنى قيد را معتقد نيست. اگر در كتاب استدلالى [ هم] اين قيد را بغويد [ اما در كتاب فتوا نغويد] حق اين است كه اين قيد را قبول ندارد. زيرا آن استدلال است [با اينكه] اينجا كتاب فتوا است. اگر در كتاب فتوايى اين قيد را بگويد [ با اينكه در لمعه قيد را نگغته است] مى شود دو فتواى معارض. [ لذا] كتاب فتوا همه چيز اش بايد واضح باشد.و هيج چيز هم ما نمى توانيم به آن اضافه كنيم زيرا كتاب فتوا است.مثل رساله است . بل يعتبر - شهيد[اول] در باقى كتب خودش - الدفعئ - اين [ قيد] دفعه بود كه داشتيم دعوا مى كرديم! شهيد در باقى كتب خودش كفته است - و الممازجئ و علو المطهر أو مساواته - مساوات المطهر - إن

سه تا قيد است چهار تا نيست. الدفعه و الممازجه اين دو قيد است [ حال] قيد سوم چهه بود؟ مساله سطح. از مساله سطح قيد سوم است دو مصداقش را قبول كرد در قيد سوم: علو المطهر او مساواته ( كما بين علو المطهر او مساواته نبايد باشد غلط است بلكه اين [ دو كلمه] روى هم يك قيد است.يعنى مساله دفعه و مساله ممازجه ومساله اختالف سطح. و مساله اختلاف سطح را شهيد دو مصداقش را قبول كرده [ است]. شهيد ثانى ميخويد: اقول نظر خودم را بگذاريد بخويم:
و اعتبارُ الأخير ظاهر

ما علو مطهر و مساوات مطهر را از شهيد اول مى پذيريم و ما هم اگر مطهر پإيين تر باشد قبول نداريم ما هم با شما موافقيم در اين قسمت

دون الأولين
اما دفعه و ممازجه را قبول نداريم. همانطور كه در بالا هم گفتيم. بله يكى ملاك ما داريم در آن جا: ملاى اتصال عرفى بين دو آب است.اينكه عرفا بگويند اين دو آب با هم متصل شدند و متحد شدند. إلا مع عدم صدق الوحدهٔ عرفا.

الا اينكه در عرف بگويند كه اين دو آب اصلا با هم متحد و متصل نشده اند در آن موقع ما دستانمان بالا است [ عدم تطهير را قبول داريم] اما اين [ توضيح] غير از دفعه و ممازجه است. اگر غير از دفعه و ممازجه اتصال عرفى مد نظر تان است ارادتمندتان هستيم [ اما] اگر اراده تان يیى معناى ديگرى است ما آن معناى ديگرى را

اينجا - ما خيلى دوست داريم شهيد ثانى را! اما يك اجحاف كوحِكى دارد به حق شهيد اول مى شود در لمعه. [ زيرا] هر كس اين عبارت را ميخواند فكر مى كند كه شهيد اول اين عبارت با عبارت سائر كتبشان فرق دارند
 هم باشد كافى است اما در سائر كتب آن را قبول نكرده است!
[ اين در حالى است كه ] به نظر مى رسد شهيد اينجا هم همان حرف را زده است. تصوير كنيد: در همان جمله لاقى كرا [ اين قيود] را كتنه است.

$$
\begin{aligned}
& \text { [ زيرا] من دائما كه [ اين قسمت ] را معنا مى كردم مى كفتم كه مهم است معنايی كه دارم مى گويم: [ يعنى }
\end{aligned}
$$

[ چحر ا؟ زيرا] وقتى كه آب كر بالا باشد يس كر بر آب نجس مى ريزد و وقتى هم سطح باشند و يمهاز از جانب

 شود [البته] با آن معناى عرفى كه ما كفتيم.

اما اگُر آب كر يايين بود به طور طبيعى آب كر به سمت بالا نمى رود كه وارد آب نجس بشود بلكه آب نجس است كه مى آيد پايين و وارد آب كر مى شود. مكىر اينكه [ در حالتى فرض كنيم كه ـ ب بكوييم يك مو تورى


 خواهيم - اصلا [ فرض هم كنيد كه ] عبارت غلط است و يكى جور ديخرى معنايش كرديم و غار يلط نوشتيمش
 باشد - زيرا همين عبارت را همه به كار مى برند كه لاقى النجس كرا اما جطور معنايش مى كندى [ اينطور كه
 تصوير كرديم آن موقع خود به خود سطح پايين مطهر از محل نزاع ما خارج مى شود.
[ لذا] در سائر عباراتى هم كه شهيد [ اول] آورده است ما(قات را همين طور گفته است و اصلا ريشه اصلى


 نيست لذا خود جمله لاقى كرا در آن تقدم وتاخرى نيست اما [ از باب اينكه] در روايات [ عبارت] لاقى كرا
 سمت نجس بيايد لذا مشاركتى است و مماستى كه شروع از ييغمبر متواضع ما يغنى حضرت اقاى كر باشد [ يعنى] او بيايد جلو نه اينكه اين [نجس] برود آن ور[ به سمت كر].

اكر ما لاقى كرا كه در روايات داريم را اينطور معنا كنيم و در همه كتب فقهى هم همين طور معنايش كرديم يس فقط اين شهيد [ اول] بنده خدا دراين عبارت جرمى مر تكب شده است كه اينطورى معنايش نمى كنى؟ [ لذا] شهيد [ ثانى] معناى لاقى كرا را روى همان معناى مفاعله شركت پذيرى گر فته است، شهيد ثانى [ را مى



 كنيد اگر اينطورى است يس چحرا بقيه كتب فقهى را اينطور معنا نمى كيد؟! شما . . ا تا ها ها تا عبارت را ا ان طرفى معنا مى كنيد اما نوبت اين بنده خدا [ شهيد اول] كه رسيد [ مى شود مصداق ] بائكم تجر و بائى لا لا تجر!!!! و اينجا كه مى رسد [ مى كوييد كه معناى عبارت] شركت پذيرى است.إين مى شوداجحاف به حق شهيد اول بنده خدا.
[ البته اين را هم بگويم كه ] و كيف كان دعوا نداريم عبارت معصوم كه نيست و فتوا هم معلوم است كه جيست
 يكى دأبى يين علماء است و اين هم تا مدت ها بوده است اما ماها به خاطر اينكه فارسى ايم از اول اين را نههميديم و با زبان معصوم كار نمى كنيم [ اين در حالى است كه ] يك دأب اى بين علماء بـي بوده است تا زمان
 كه تا آنجا كه فتواى ما عين لنظ از روايات دارد ما هم همان ها را را تيمناً و تبركا در در كتب فتوايى مان بياوريمي. [ مثلا] من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق كه الان از كتب اربعه است و از منابع احكام است اصلا خود [ دأب نويسنده] بر رويش است [ و از اسمش معلوم است كه ] من لا يحضره القفيه [ يعنى ] كسى كه فقيه نزد او او حاضر نيست. اين [ كتاب] رساله عمليه شيخ صدوق بوده است [ يعنى] همين كتابى كه الان عين روايت است
 فتوا مى داد خود روايت را در كتاب رساله خودش مى آورد البته بعدا هم يك [ كتابى به نام] مستدرى اضافه

كرد بر سر مستنبطات و بر سر مسائل مستحدثه. [ البته] ما ديگر آن [ كتاب] را در عداد كتب ادله احكام نمى دانيم. يعنى جايى كه اجتهاد شيخ صدوق است جزء ادله ما نيست اما جايى كه شيخ صدوق دارد نقل مى كند خب نقل مى كند [ بنابر اينكه] ثقه هم هست جزء ادله ما [ محسوب مى شود]. خلاصه يك دأب اى بوده است بين علماء كه عين الفاظ را مى آورده اند و كيف كان يك مقدار سريع برويم

## \{ و الكر $\}$

ای بابا دوباره بايد يكم رياضى بخوانيم. اين همه از رياضى فرار كرديم و آمديم در حوزه كه رياضى نخوانيم بازهم بايد ... من هم در امتحان از شما معادلات رياضى سوال نمى كنم اما بگذاريد يك بار توضيحش بدهم. يكى از سخت ترين جاهاى فقه از جنبه تعدد ادله آن هم ادله ایى كه به ظاهر همه صحيح اند همه مرد و همه هم متعارض [ اند]!!!!! مساله كر است.

اينجا از جاهايیى است كه ما رسما بايد بخوييم اين [ عنوان] كر يك اصطلاح اختراع تعبد شرعى است و الا اگر اين كر يکى معناى واقحى باشد مى شود كه يك شىء واقعى وزن اش از حجم اش بيشتر يا كمتر باشد؟ مثلا

آب به طور طبيعى در يك متر در يك متر مثلا . . . [ اب] جمع كرد در اين فضا.[ اين در صورتى است كه ] بخواهيم تكوينى حرف بزنيم و خارجى حرف بزنيه. كلمه كر از اختراعات شرعيه است كه شارع يك سرى آثار خواسته است به آن بدهد. با توجه به اين مساله كه كر يک اختراع شرعى است حالا اين كر چیست؟

اينجا [ در پاسخ به اين سوال] »عده《 من الروايات داريم. و در دو جنبه در مورد كر صحبت شده است. يكى از جنبه وزن و يكى از جنبه حجم و اندازه به حسب مساحت.

باز تاكيد مى كنم كه روايات متعدد اند.اينجا از جاهايى است كه حتى فقيه زمان غيبت صغرى هم بايد استنباط مى كرد لذا اين از جاهايى است كه نمى توانيم يك زمانى را پيدا كنيم كه همه فقهاء نظرشان يكى باشد حتى فقيه در كنار امام حسن عسكرى بوده است با فقيه [ ديخرى كه] در كنار امام حسن عسكرى بوده است نظرات شان دو تا است. اين [ قسمت] ديخر از جاهاى استنباطى فقه است. در روايت از جهت - به ترتيب كتاب - اول از جهت حجم برويم جلو تا بعد به مساحت اش هم برسيم. از جهت حجم در روايت - يعنى روايتى كه شهيد اول انتخاب كرده است - از جهت وزن تعبير شده است به ا广..

رطل چیيست؟ رطل بر وزن سطل. [ برابر است با] ظرف يا مقياسى است براى اندازه گيرى مايعات. سه دسته

هم دارد: رطل عراقى داريم و رطل مدنى داريم و رطل مكى هم داريم. ظاهرا هم [ اين سه ] يى فرق هايى با هم ممكن است داشته باثند.

زمان امروز شما ترازو ديجيتال است و ترازو ديجيتال هم ظرف مشخصى مى شود در آن قرار بیيرد داما يى


 داشتند كه قالب بودند و به آنها مى كفتند كى و مى زدند در اين كونى تخمه سياه و مى ريختند در يى قالبى
طلبه: سرتاس

استاد: يا سرتاس شما به آن مى كفتيد
ما در روايات آن كيل را مكيال را داريم و در عربى به آن مكيال مى كويند بر وزن مقراض و و اسم آلت [ هم
 اندازه گيرى بود و براى جامدات يك ظرف بود و براى كاز ها ها .... [ خنده طلاب]!! در يى زمان در يكى مكان - فرض كنيد دستگاه الكتروليز باشد و اكسيزن و نيترورن را بخواهيم از هم جدا
 يك مكان ممكن بود از يك واحد يا ظرف اندازه گيرى استفاده بشود يكى براى اندازه گيرى تخم مرغ است و است


اندازه گيرى سه جور هـم دارد.

بنابر بغضى روايات رطل عراقى خواسته شده است. و فعال هم ما با روايتى كار مى كنيم كه فتواى شهيد بر آن مبتنى است [ يعنى] . . شهيد ثانى توضيح مى دهد كه چقدر است رطل

رطل مساوى با ... يی رطل مساوى • זا درهم . اين درهم غير از واحد هول كويت و دبى و كشور هاى حاثيه خليج و يا واحد يولى كه در آن موقع بوده است [ مى باشد] [ بلكه] درهم دوباره خودش يكى واحد وزن است. حالا مى خواهيم اين را تبديل كنيم به كيلو و بينينم حجورى اتفاق مى افتد اگر هر رطل •r اr درهم باشد و [ ما هم كه ] . . .
 زير راديكال و عدد هم مغصل بود اجازه مى دادند [ به خاطر اينكه] امتحان رياضى نبود بلكه امتحان فيز يـى

بود اين معلم ما مى گفت كه ماشين حساب نياوريد سر امتحان [ بلكه] هر عددى رامى برديم زير راديكال بعد از چند ثانيه جوابش را مى كفت نمى دانم هم چجورى. ما هم ديگر بعضى وقت ها امتحانات بين كلاسى - ما
 بده] مى خواستيم معلم را اديت كنيم و از اين شيشه خورده ها هم زياد بود در وجودمان ما هم دائما حساب مى كرديم زير راديكال عدد چند مى شود؟ بعد جواب مى داد. بعد هم مى گفت كه فانى نيست در مساله عدد اينطورى هان. [ ما هم مى گفتيم] كه ديگر آزادى فكر است ديگر فكر مى كنيم. آن موقع هم مساله آزادى فكر خيلى داغ بود ... [یس ] مى شود ( Fif جوابى كه اينجا ما نوشتم مى شود rVQ. پس مطابق با فتوايى كه شهيد اول دارد مى گويد وزن آب كر مى شود rVQ. بنابر بعضى رواياتى خروجى اش مى شود وVV و اعشار مى خورد و تا • ا هزارم هم مى رود لذا احتياطى مى


 داشتيم كار مى كرديم.

اين از جهت وزن. اما از جهت مسلاحت باز روايات زياد اند كه بة دستهاشى فتوا دادهاست.
از جهت حجم: يكى دسته كه مكعب ّ و نيم در ّ و و نيم در ّ و ونيم [ وجب] را براى ما گِته اند.
دسته دوم رواياتى كه سه گقته اند [ يعنى] در ّ د در [ وجب].

 در اين مقدار حجم جا مى شود يا نمى شود [ بايد كفت كه ] كسانى كه مى خواهند از نقطه نظر واقع بينى به ماجر ا نگاه كنند ممكن است بگو يند كه امام رياضى بلد نبوده اند نعوذ بالهّ يا ....

حال اين ّ و نيم وجب يا ّ و وجبى كه در حجم گفته شده است [ سوال مى شود كه ] وجب چهـ آدمى؟ مى گويند كه وجب آدم متعارف. آدم متعارفى باشد از لحاظ جثه و ....

طلبه:
استاد: مמكن است از اين حرف ها هم زده شود. يعنى خدا چچند تا خلقت داشته است آن موقع؟ حالا اينها [ تازه] دو دسته از روايات است كه ما به آنها فتوا داده ايم و دسته هاى ديگرى هم هست. و الكر المعتبر فى الطهاره و عدم الاننعالل بالملاقاءٔ

آن كرى كه معتبر است در طهارت كه با آن تطهير كنيم آب نجس را [ يعنى] آن كرى كه اثرش اين است كه تا طعم و لون و ريحش عوض نشود نجس نمى شود و آثار شرعى دارد به نظر مى آيد كه [ شهيد ثانى] دارد اين تعاريف را مى گويد تا بغويد كه حقيقت شرعيه است هان!
[ يعنى] آن كرى كه اين آثار شرعى را [ دارد] ممكن است اين كر امروز در لغت يك معناى خاصى داشته باشد يا پيش اهلى از علم خاصى معناى خاصى داشته باشد [ شهيد مى خواهد بخويد كه ] نه ما كـ كرى كه آثـ آثار شرعى
را داريم بر آن بار مى كنيم [ مرادمان است]
\} و و هو ألف و مائتا رطل
مئتان بوده است كه عند الاضافه نون[ تثنيه ] افتاده است. مى شود . . . آ رطل

$$
\frac{\text { رِطل بخوانيد الر اء على الأفصح }}{}
$$

و فتحها على قلهُ
با فتح كم خوانده شده است. [ البته] برخى ها نوشته اند كه نه خير [ بلكه] با فتح بيشتر خوانده شده است تا با كسر حالا....

البته اين رطل هم رطل عراقى باشد نه مدنى و نه مكى - در مدينه هم مقياسى بوده است به نام رطل در مكه هم بوده است ممكن هم هست كه با هم يی سرى اختلافات كوچحكى داشته باشند.

$$
\text { ؛بالعراقى }\} \text { و قدرء - اندازه اين رطل چقدر است؟ - مائئ و ثلاثون درهما على المشهور فيهما }
$$

اين دو تا وزنى كه من گفتم هم در رطل هم در درهم؛ فيهما [ هما به رطل و درهم مى خورد] على المشهور اين اندازه است [ كه عرض شد] [ البته] ممكن است چیيز ديخرى هم باشد.

و بالمساحـٔ

از جهت مساحت
ما بلغ مكسرءُ
مكسر يعنى تكسير شده - از باب تفعيل است ديخر - تكسير در عربى به معناى ضرب است.يعنى چیيزى كه حاصل ضرب اش اينقدر است.

مر اجعه ای بكنيد به خزائن ملا احمد نراقى - كثكول ملا احمد است - خيلى اين كلمه تكسير را ايشان در آنجا به كار مى برد بر سر اين ضرب ها.
|ثنين و أربعين شبر|

شبر يعنى وجب.
و سبعةٔ أثمان

هفت هشتم

شبر مستو الخلقئ
وجب آدمى كه [ در] خلقتش آدم متعارفى باشد.

على المشهور
[ يعنى] البته اين فتوا و اين روايات هم در وزن و هم در مساحت روايت هاى مشهور بودند البته شهيد هم همين
را انتخاب كرده است:

و المختار عند المصنف

البته شهيد ثانى خودشان هم آن روايات ديگر در اندازه [ يعنى] همان ${ }^{\text {آ درّ در }}$ [ [ وجب] را متعبر مى داند و
مى گويد كه:

و فى الاكتفاء بسبعأُ و عشرين

$$
\begin{aligned}
& \text { [ يعنى] YV شبر } \\
& \text { قول قوى. }
\end{aligned}
$$

تمام حقوق مادى و معنوى اين اثر متعلق به نويسنده و كانال صُدا است

و ينجس الماء القليل و البئر [ پس] آب چچاه هم ملحق شد به آب قليل. چاه چییست ملاک [ آب] چاه را بخو: \{ و البئر \} و هو مَجمع ماء محل اجتماع آبى است نابع من الأرض
[ يعنى] آبى كه از زمين جو شيده و بالا آمده است لا يتعد|ها غالبا

لا يتعد الماءُ بئرَ [ يعنى] آبى كه از چاه تجاوز نمى كند از چاه سرريز نمى شود. مبناى گذشته مون يادتان بيايد:

علامه حلى و يى عده ای آب جارى را ملحق به آب قليل كردند. متاخرينى آمدند و كتنند كه آب جارى ملحق به آب كر است اما از جهت موضوعى يا از جهت حكم؟ از جهت حكم و موضوعش فرق مى كرد حالا جارى حتى ييش متاخرين كه ملحق به كر مى خواهد بشود باز [ خود] دو مبنا دارد: يك عده از قدماء اينها - قدماء همين هايى كه جارى را با كر هماهنگ مى دانند - جارى را دو مبنابرش قائل اند: ا- جوشيدن از زمين ץ-جريان روى زمين

بعد [ در اين صورت] آن موقع بئر كه لايتعداها [ است] [ يعنى با اينكه] جوشيده شد [ و از اين جهت] مثل جارى است اما چون بر روى زمين نيست هنوز حكم قليل را دارد.

اما اگر كسى آمد با اين دسته مقابل كه كقتند: صرف جوشيدن [ از زمين] يعنى آب جارى [ است]. چه روى زمين جارى بشود و چه جارى نشود [ در این صورت] آب چچاه ملحق به جارى است.
[ پس] يك عده ایى گفتند كه جارى ملحق به قليل است [ مثل] علامه حلى و اينها

يى عده ای آمدند كفتند كه نه آقا؛ جارى ملحق به كر است [ همين افراد در اينكه ] جارى چيست خودشان دو مبنا شدند:

كسانى كه گغتند هم بجوشد و هم جارى بشود [ یس] چحاه جارى نيست [اما] كسانى كه مى كفتند فقط بجوشد آن موقع چاه جارى هست. حالا مى كويد كه:
\{ و ينجس الماء القليل \}\{ و البئر \}
حالا بئر چيست؟:
و هو مَجمع ماء نابع من الارض ای كه لا يتعدا ماء بئر را غالبا [ يعنى ] [ آب بئر] غالبا از چاه تجاوز نمى كي كـد يس شهيد اول مبنايش از آب جارى شد جوشيدن و روى زمين جر يان ييدا كردن. لذا بئر شد آب قليل.

