# پـزو هـشـنامه حـج و زيـارت 

سـال دوم، شـماره سوم
بهار و تابستان
v_rry صفحات

## بازبِّرْوهى حكى غسل احرام

على عندليب همدانى


#### Abstract

چچییه يكى از واجبات مناســك حج و عمره، احرام است. احرام داراى واجبات و مستحبـاتى است.   احرام اســت. بررسى ادلـه طرفين نيز نظريـه وجوب غسـل احرام را ا اثبات مى كند. البتـه مـخالفت  مـخالفت با نصوص و نظريـه اكثر قدما، مشكلت تر از آن خواهد بـود. بنابراين، راه نـجات در احتياط

است. وازهه هاى كليدى: غسل احرام، وجوب، استحباب، اجماع


* عضو هيئت علمى جامعة المصطفى و استاد درس خارج حوزه علميه قم.
(andalibi3@yahoo.com)


## مقكومه

اولين واجب از واجبات مناسك حج و عمره، احر ام است و خود احرام نيز پند
عمل واجب دارد. مشـهور بين متأخرين اين است كه اعمال واجبِ احر ام، منحصر در نيت و تلبيه و پوشــيدن لباس احرام اســت و اعمال ديخــرى كه در روايات به عنوان مقدمات احرام مطرح شــده، از مسـتحبات احرام به شــمار مى رود. يكى از اين مقدمات، غســل احرام اســت كه اين مقاله به بررسـى استحباب يا وجوب آن مى پردازد.

 به اسـتححباب آن معتقد شـــدهاند. بنابر اين به تغصيل به بررسى مشروعيت از حيث
 و نقد خواهيم كرد.

## اقوال فقها

در رجحان و مشــروعيت اين غســل، ترديد و اختلالفى ميــان فقها و وجود ندارد

در وجوب يا استحباب آن است. در اين مورد ميان فقها سه نظريه وجود دارد: نظريه اول: وجوب غسل احرام
 الصحيح عندي أنّ غسـل الإحرام سـنّة، لكنّهـا مؤكّدة غاية التأكيد، فلهذا اشـتبه الأمر فيها علي اكثر أصحابنا واعتقدوا أنّ غسـل الإحرام واجب لقّوّة ما ورد في تأكيده) (علم الهدى، IFIV اق، صIFV).

به عقيده من نظريه صحيح، استحباب غسل احرام است؛ منتها مستحبى است كه تأكيد

فراوانى دارد. به همين دليل هم امر بر اكثر اصحاب مشتبه شده و باعث كرديده آنان
غسـل احرام را واجب بدانند؛ چهر اكه رواياتى كه در مور آن آن وارد شــهـه، به شدت بر
انجام دادن آن تأكيد دارد.

صاحب رياض


عبارت سيد، در اختالافى بودن مسئله صراحت دارد.

ايــن نظريه به ابــن ابى عقيل (علامه حلى،


 اين دو نســبت دادهاند (علامه حلى، صماه).

نســبت داده؛ اما با دقت در ســخنان شيخ صدوق مشــخص است كه ايشان عين عبارات روايات را مطرح كرده و كالمش اعم از وجوب و استحباب است (شيخ
 صع صWه و I آN). آرى، با توجه به التزام وى در مقدمه كتاب من لا يحضره الفقيه به رواياتى كه در اين كتاب نقل مى كند، و اينكه اين روايات فتاواى اوست (شيخ


پِيرفت.


شــيخ مفيد نيز نسبت داده؛ منتها عبارت (الاغسال المسنونةٔ) قرينهاى است بر اينكه
 برخی نظريه وجوب را به ســيد مرتضى نيز نســبت دادهاند (حسـينى عاملى،

 (اليغتســل) در كتاب جمل العلم والعمل، باعث اين توهم شـــــه است (علم الهلـى، الهـ،



 خواهيم گفت كه نظر شيخ طوسى إِّ استحباب اين غسل است. از عبارات كتاب فقه الرضا نظريه وجوب اسـتغاده مى شود. از ديگر قائلان به وجوب غسل احـوا احرام، مى توان به


- اب ا اق، ج r، ص 99) اشاره كرد.

 آن به (شاذ) تعبير كردهاند، اما با توجه به عبارت سيد مرتضى، قول اكثر اصحاب (و جوب) بوده اســت. به همين دليل، فقها نظريه اسـتحباب غسل احرام را اشهر





تمــام اين كلمات در مورد اصل وجوب بود. اما اينكه وجوب نفسـى اســت يا


 كه اگر كسـى اين غسل را انجام ندهد، احر امش باطل است استـ اما دا در كلمات فقيهان ديگرى كه به وجوب غســل قائل اند، هر دو احتمال نغســى و شرطى بودن ونـ وجود دارد.

## نظريه دوم: احتياط يا ترديد

تعدادى از علما در اين مسـئله احتياط كرده و نظريه قطعى انتخاب نكردهاند. از



 به آن اشاره مى شود.

## نظريه سوم: استحباب غسل احرام

نظريه مشـهـور از زمان شــيخ مفيد تا امروز، نظريه استحباب غسل احرام است.










 مغيد از سـنت، مطلق مشروعيت اين غسل باشد كه هم شامل وجوب و هم شامل
استحباب مى شود.
 استحباب را قول مشـهـهور (علامه حلى، r|





 تصريح كردهاند اين اجماعات، اجماع متأخرين است و در ميان قدما مخالفينى دارد، توجهى نمى شود.
بنابر اين جايى براى ادعاى شــهـر ت يا عدم خلاف يا اجماع در مورد اسـتـتحباب




به هر حال، علمايى كه به استحباب غسل احرام قائل اند، عبارتاند از: شيخ مفيد

 ص ص^Y؛ همــو، . .





 و جV، صو
 اول،












(أYاV
 ج جr ص





 صـ (QV).

مر اجع عظام تقليد نيز جماگى به استحباب غسل احرام فتوا دادهاند. البته آيت الله




## اصل رجحان غسل احرام

پيش از بيان ادله طرفين، شايسته است بگوييم كه در اصل رجحان و مشروعيت غسل احر ام ترديدى نيست و روايات اهل بيت



 ادعا نيست.

## ادله قائلان به وجوب

براى اثبات وجوب غسل احرام مى توان به تعدادى از روايات استناد كرد:
روايت اول



تقر يب اسستدلال: روايت صريح در اين است كه غسل احرام، همانند غسل هاى جنابت و مس ميت، واجب است. ممكن اســت برخی به ارسال روايت اشـــاره كنند و آن را ضعيف بدانند (علامه حلى، آنجا كه مرسِــل اين روايت، يونس بن عبدالر حمان، از اصحاب اجماع شمرده شده (كشى، • و آ اق، ص

برخی (آملى، • •
 در اقوال قدما مشــخص مى شود كه ادعاى اعراض از اين روايت، صحيح نيست و بر فرض كه نظريه وجوب، هيج قائلى هم نداثــته باشـــد، باز نمى توان اعراض را ثابــت كرد؛ زيرا شــايد فقها در مقام جمع بين اين روايــات و روايات ديگر، چنين نظريهاى را انتخاب كردهاند؛ همان طور كه از ســخنان شـــيخ و سيد مرتضى پـنين |استفاده مى شود.

برخی ديغر معتقدند با توجه به اجماع فقها مبنى بر عدم وجوب غســـل احرام،



ادعاى اجماع بر اسـتتحباب، صحيح نيســت و اگر هم اجماعى باشـــد، اين اجماعْ
 صراحت يا ظهور روايت بايستد.
برخــى، مقصود از (افرض) در اين روايــت را آن چیيزى مى دانند كه خداوند آن
 واجب كرده اســت. پس نه فرض، بر وجوب در دلالت دارد و نه ســنـت بر استحباب.



 كفتنـى اســت مقتضاى جمع بين ايــن روايت و رواياتى مثل روايت ســعد بن










جr، ص arv، حr).

تقر يب استدلال: عبارت (اغسل المحرم واجب) بى هيج اشكالى بر وجوب غسل احرام دلالت دارد.

ممكن اســت برخی، كاربرد لفــظظ (واجب)" را در معناى لغــوى و نه در معناى
 ص ص Y Y ـ ـ Y Y ) ؛ ولى پرواضح است كه لفظ واجب در اين روايت و روايات ديگر، در معنــاى اصطالحى خودش به كار رفته اســت و حمل آن بر معناى لغوى، دليل مى خواهد.



تقر يب استدلال: عبارت (يعيده) بر وجوب اعاده دلالت مى كند. وقتى اعادئ غسل، واجب تكليفى باشد، مشخص مى شود كه احرام بدون غسل، باطل، و غسل، شرط
 صس90).

 باعث مى شود لفظ (يعيده) بر استحباب حمل شود و آن قرينه در سؤ ال سائل است كه مى پر سد: (و كيف ينبغي له أن يصنع؟) زيرا لفظ (ينبغى) (شايسته است) بر بر استحباب
 اما قبل از عبارت (و كيف ينبغي له أن يصنع؟) عبارت (ما عليه في ذلك) آمله اســت و بر مرتكز بودن وجوب غســل احرام در ذهن سائل دلالت دارد و از حكم كسى كه

وظيفهاش را انجام نداده و بدون غســل، مُحرم شده است، پر سش مى كند. بنابر اين جمله دوم كه مى پرســد: (وكيف ينبغي له أن يصنع؟) مترتب بر جمله اول اســتـ. در جمله اول، سؤ ال از اصل وظيفه و در جمله دوم، سؤ ال از كيفيت آن است. بنابر اين قرينهاى براى حمل عبارت (ايعيده) بر استحباب وجود ندارد (محقق داماد، • أ اق،
 - *

ممكن است گفته شود در اين روايت قرينهاى وجود دارد كه باعث مى شود لفظ (يعيده) بر استحباب حمل شود و آن، سؤ ال از حكمَ نخو اندن نماز احرام است، كه
 باعث نمى شود كه ما از ظهور جمله در وجوب، دست برد بار باريم. علاوه بر اينكه ابن
 روايت چهارم




سيزده روايت ديخر نيز به همين مضمون وارد شده است (حر عاملى، ٪ ٪ ا اق،
جه ص • 10 -
سيزده روايت ديحر نيز به همين مصمون وارد شده است (حر عاملى، ז+ + اق،
جه ص • 10 ـ -

تقريب اســدلال: اوامر واردشــده در اين جهارده روايت ـ كه بيشتر آنها از نظر
سندى هم معتبرند ـ ظهور در وجوب دارند.

ممكن اســت كفته شود در اين روايات، غسل احرام در كنار امورى مثل كشيدن

نوره، گرفتن ناخن و ازاله مو، كه استحباب آنها از مسلّمات است، قرار گرفته و امر


 تمسک به دليل خارجى در حمل بر استحباب، باعث نمى شود تا امر به غسل احرام در اين احاديث نيز بر اسـتحباب حمل شـود. علاوه بر بر اينكه در كنار همين اوامر،

 امر به غسل احرام وارد نشده است. پس مى تواند قرينهاى باشد بر اينكه در روايات ديگر نيز همتجنان امر در وجوب ظهور دارد.

## روايت پنجم


 (1)

روايت ديگرى نيز به همين مضمون وارد شده است (حر عاملى، بّ با اق، جه،


تقريب اسـتدلال: در اين دو روايت، عبارت (اعليه إعادة الغسـل) در وجوب اعاده غســل ظهور دارد. پس هر دو روايت بر وجوب غسل احرام دلالت دارد؛ زيرا معنا ندارد غسلى مستحب، ولى اعاده آن واجب باشد.

البته در صحیح عيص بن قاسم در مدلولى متعارض پجنين نقل شده است:



پس ممكن اســت برخی، تعارض اين سه را مانع از اثبات وجوب غسل بدانند. ولى تعارض، مسـتقر نيست؛ پر اكه نسبت بين آنها عموم و خصوص مطلق است؛ صحیح نضر، هطلق است و خواب را ـ پچه بعد از پوشيدن لباس احرام باشد و په قبل از آن ـ ناقض غســل احرام مى داند و صحيح عيص، عدم ناقضيت را مقيد به

 دلالت مى كند؛ چون اگر واجب نبود، وجوب اعاده معنا نداشت. روايت ششم



 تقريب اســدلالا: در اين روايات نيز در صورت پوشيدن لباس مخيط يا خوردن غذاى خوشــبو، به اعاده غسل امر شده است. پس اين روايات به دلالت التزامى بر وجوب غسل احرام دلالت مى كنند.

روايت هفتم


مَسِجِدَ الشَّجرةِ (حر عاملى، r•\& اق، ج9، ص •1، ح ).

تقريب استدلال: امر به غسل در اين روايت نيز ظهور در وجوب دارد. اما روشن
است كه در اين روايت، امر در مقام توهم حظر است. پس دلالتى بر وجوب ندارد؛ زيرا سؤ ال از اين است كه آيا آماده شدن براى احرام قبل از ميقات جايز است يا نه؟

$$
\begin{aligned}
& \text { بنابر اين از اين روايت تنها جواز غسل احرام از مدينه استفاده مى شود؛ بدون آنكه بر } \\
& \text { وجوب يا استحباب غسل، دلالتى داشته باشد. } \\
& \text { روايت هشتم }
\end{aligned}
$$





تقريب استدلال: امر به غسل در اين روايت نيز ظهور در وجوب دارد.

احرام در صورت ترس از نيافتن آب در ميقات باثـــد و درصدد بيان حكم غســل احرام نباشد؛ پس وججوب غسل احرام ثابت نمى شود. ولى به هر حال، امر موجود در عبــارت، ظهور در وجوب دارد و معنا ندارد كه غســل احرام، مسـتحبب، و در صورت خوف از نيافتن آب در ميقات، واجب باشد.

روايت نهم




باب V من أبواب الإحرام، ص • ا، ح).

تقريب اســتدلال: با توجه به رواياتى كه در ابواب جنابت وارد شده (حر عاملى،
 و (افتفيض) در اين دو روايت، غسل است و نظر به ظهور صيغه امر، وجوب غسل
احرام ثابت مى شود.
با توجه به اين روايات، غسل احرام واجب است؛ هرچند درمقابل، روايات و ادله
ديگُى وجود دارد كه برخى فقها بر ای اثبات اسـتحباب، به آنها تمسك جـن جستهاند.
پس لازم است ادله قائلان به استحباب نيز بررسى گرددد.

## ادله قائلان به استحباب

## دليل اول: اصل

(اصالة البر ائة)) و اصل (اعدم وجوب)،، اولين دليلى اســت كه بســيارى از فقها به

 ولى مشخص است كه با وجود دليل، نوبت به اصل نمىرسد (حسينى شاهرودى،


دليل دوم: اجماع
در ضمن بيان اقوال گفتيم كه تعدادى از علما در مورد اسـتحباب غســل احرام،
ادعــاى اجمـــاع كردهاند. ولى ايــن ادعا، هم از نظر صغروى و ههـــ از نظر كبروى مخدوش اســت؛ زيرا گذشت كه بيشتر قدما به وجوب قائل اند و اجماع متأخرين
 محتمل المدر كيئ است و اعتبارى ندارد. دليل سوم: روايات




در اين دو روايت، غسل احرام از غسل هاى سنت و مستحب دانسته شده است است.











روايات ديگرى نيز به همين مضمون وارد شـــهـهاند (حر عاملى، r.




واجب، و برخى، اختلافى، و برخى هم مسـتحب اند، وجه استدلال به اين روايت براى ما معلوم نيست.

البته برخی (شيخ بهايی،
جنابت و مس ميت در ضمن غســل هاى مسـتحب، تطفلى و استطر ادى است. اما پرواضح اســت كه اگر ما ســنت را اعم از واجب و مستحب بدانيم، ديگر نيازى به تطفلى گرفتن غسل هاى واجب نيست.

 من أبواب الإحرام، حr، ص9).

تقريب اسستدلال: اگر غسل احرام واجب مى بود، بايد امامعاّهِّ در اين روايت، در ضمن مقدمات احرام، به آن امر مى كرد.

البته عدم وجوب غســل احرام، با توجه به اطلاق مقامــى در اين روايت، ثابت مى شــود و روشــن اســت كه با وجود ادله وجوب، نوبت به آن نمى رسد و اصولا




دليل چهارم: عدم شيوع نظريه وجوب
برخى فقها معتقدند كه ما نمى توانيم به وجوب غسل احرام قائل شويم؛ زيرا قول وجوب، قطهاً وجود ندارد؛ چون اگر وجود مى داشــت، مشهور و پخش مىشد، و حال آنكه با وجود اهميت اين غســل و تكرار هر ســاله حجه، آنَجه در ميان علما و عموم مردم شـيوع دارد، استحباب اين غسل است (صاحب جو اهر، صع

اين دليل از نظر صغروى مناقشهِذير است؛ زيرا كفتيم كه نظريه شايع بين قدما وجوب بوده و عدم شـيوع اين نظريه بين متأخرين اهميتى ندارد و عدم شيو شيوع بين
 علاوه بر اين، دليل مزبور از نظر كبروى نيز اشكال نتضى و حلى دارد: اشــكال نقضى اين است كه چطور در مسئله طهارت آب چاه، كه كثير الابتلاءتر


 اشــكال حلى هم اين اســت كه بين حكم واقعى و شــيوع آن، هيتج ملازمهاى


 بسيار عامالبلوى تر و روزمرهتر است، ميان علما اختلافى است؛ ماننل مسئله قصر يا اتمام نماز مسافرى كه رفت و بر گشتش پ جهار فرسخ است، مغطر ات روزه، محلدوده طواف، مسائل رمى و حلق در حج و و... ـ بنابراين با استناد به اين دليل نيز نمى تو توان استحباب غسل احرام را ثابت كرد.

## دليل پنجم: سيره متشرعه


 است كه متشــرعه خود را به انجام دادن غسل احرام ملتزم نمى دانستهاند. پپ ایس این غســل، واجب نيسـت (صا (صا

بــا توجـــه به بححث مغصلى كه در فصل اقوال فقها داشــتيم و نظريه اكثر قدما را

دانستيم، ادعاى وجود چنين سيرهاى، پذيرفتنى نيست و اصولاً سيرهاى كه از فتاواى فقها نشئت گرفته يا دست كم احتمال آن وجود داشته بانشد، حجت نيست. دليل ششم: قاعده لاحرج

برخى نيز براى اثبات اسـتتحباب غســل احرام به قاعده لاحرج تمسى كرده و معتقدند با وجود ازدحام در ميقات و كمبود آب، وجوب غسل احرام، موجب حرج بر مكلفين مى شـود و قاعده لاحرج، رافع حكم حرجى اســـت (صاحب جو اهر،


امــا با توجه به اينكه روايات، انجام دادن غســل را قبــل از احرام، را در صورت خــوف كمبــود آب يا به طور مطلق، جايز دانسـتهاند و حجاج نيز به طور متناوب وارد ميقات مى شـوند و معمولاً در ســفر به همر اه خود آب برمى دارند، از وجوب
 از زمان رســول خداست كه در همان اوضاع در حجئالوداع، با اينكه انبوه جمعيت همراه رسول خدا عاملى، حضرت به غسل كردن، حتى امر استحبابى مى كرد.

## دليل هفتم: عدم تحقق مشروط

برخى معتقدند غسـل احرام اگر واجب باشد، به دليل احرام، واجب است و در واقع، شرط براى احرام است و از آنجا كه هنوز احرام محقق نشده، چطور مى تواند

 اســت و اصولاً ما مواردى داريم كه شرط قبل از تحقق مشروط، واجب است؛ مثل غسل استحاضه براى نماز و روزه.

## نتيجهگیرى و جمع بندى

با توجه به بررسـى ادله طرفين، مشخص شـــد كه ادله وجوب غسل احرام، تام است و ادله استحباب آن، توانيايى مقابله با آنها را ندارند. پس غسل احرامْ واجب، و شرط صحت احرام حج و عمره است. بله، در مقابل روايات وجوب و نظريه اكثر
 مبنى بر استحباب اين غسل وجهود دارد كه مسئله را بيحخيده مى كند؛ پر اكه مخالفت با اين شـهرت عظيم، مشــكل است. اما بايد توجه داشت كه مخالفت با نصوص و نظريه اكثر قدما، مشكل تر از آن است. بنابراين راه نجات در احتياط است.

$$
\begin{aligned}
& \text { آيتالهُ مرعشى نجفى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النجاة، همراه با حاشيه امام خمينى } \\
& \text { مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى } \\
& \text { •1. انصــارى، مرتضـى بــن محمداميـن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { جهانى بزر گداشت شيخ اعظم انصارى. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الدرة النجفيــة ـ الدرة البهية فى الطهارة } \\
& \text { والصلاة، بيروت، دار الزهراء. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الحدائــق الناضــرة فــى أحــكام العترة } \\
& \text { الطاهرة، قم، دفتر انتشارات اساملمى وابسته } \\
& \text { به جامعه ملدرسين حوزه علميه قم. } \\
& \text { 「1. بيهعـى نيشــابورى كيــدرى، محمد بن } \\
& \text { حسـين (9 } 4 \text { اق) . اصباح الثــيعة، قم، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حج، قم، نشر مشعر. } \\
& \text { ها هـ حجت كوهكمرْاى (بى تا). رساله عمليه، } \\
& \text { بـى جا، بینا. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تفصيل وســائل الشــيعة إلـى تحصيل } \\
& \text { مسائل الشر يعة، تهر ان، المكتبةٔ الاسلاميأ. } \\
& \text {. حسينى شاهرودى، سيدمحمود بن على . IV }
\end{aligned}
$$

فهر ست منابع
.
ا. آملـى، محمدتقــى (••^זاق). مصبــاح
الهدى فى شــرح العروة الوثقى، تهران،
نشر مؤلف.

ق). السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم،
دفتر انتشارات اســالمى وابسته به جامعه
مدرسين حوزه علميه.


وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

الوســيلة الى نيل الفضيلــة، قم، كتابخانه
آيتالنه مرعشى نجفى.
 النزوع الــى علمى الاصول والفروع، قم،

مؤسسه الامام الصادقع


سيدالشهداء
V. ابن فهد حلى، احما بن محمد (F (F اق) .

المهــذب البــارع، قــم، دفتر انتــــارات
اسامیى.
(ق) $14 \cdot 9$ ) $\wedge$

الرســائل العشر، قم، انتشــارات كتابخانه

$$
\begin{aligned}
& \text {. شيخ بهايى، محمد بن حسين (. .YV } \\
& \text { انصاريان. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مفتاح الكرامة فى شــرح قواعد العلامّمة، كتابفروشى بصيرتى. } \\
& \text { بيروت، دار إحياء التراث العربى. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تعليقـات الخواجوئــى، مشـهـه، مجمع } \\
& \text { البحوث الإسلامئ. } \\
& \text {. } 19
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { العروة الوثقى، قم، منشورات مدرسهٔ دار انتشــارات اســامى وابسـتـه بــه جامعه } \\
& \text { مدرسين حوزه علميه قم. }
\end{aligned}
$$

.
مسئله حج، بیى جا، بیى نا.

> الدروس الشــرعية، قم، دفتر انتــــارات
> اسامامى وابسـته به جامعه مدرسين حوزه
> علميه قم.
> ها

> مسالكى الافهام الى تنقيح شرايع الاسلام،
> قم، مؤسسئ المعارف الاسلاميئ.

| . | النهاية فى مجرد الفقه والفتاوى، بيروت، |
| :---: | :---: |
| تحريـر الأحكام على مذهـهـبـ الإمامية، | دار الكتاب العربى. |
|  |  |
|  |  |
|  | وابسته به جامعه ملدرسين حوزه علميه قم. |
|  | ،(ق) $\mathrm{l} \cdot \mathrm{V}$ ) |
| إرشـاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، قه، | تهذيـبـ الأحــكام، تهـران، دار الكتب |
|  | الإسلامئه. |
| مدرسين حوزه علميه قم. |  |
| (ق) (ق) $\qquad$ 49 |  |
|  |  |
| الاسلامى. | علميه قم. |
|  |  |
| المسائل الناصريات، تها |  |
| والعلاقات الإساميأ. |  |
| . | وزارت فرهنگ و ارشاد اسامى |
|  <br> الآداب. | (ق) (ق) $\qquad$ .f. <br> منتهى المطلـب فى تحقيـق المذهب، |
|  | مشهل، مجمع البحوث الإسلاميئ. |
|  |  |
|  | مختلف الشــيعة فى أحكام الشر يعة، قم، |
|  | انسارات اسـلما(م) واستبا |
|  | مدرسين حوزه علميه قم. |
| مرعشى نجفى |  |
|  |  |
|  | دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم. |



مستند الشيعة فى أحكام الشر يعة، مؤسسه
-V. همدانى، رضا بن محمدهادى (VIVاقاق).
لاحياء التراث.

(\$19 اق) . العــروة الوثقــى فيما تعم به
البلوى (المحشّـى)، قم، دفتر انتشــارات اتر

علميه قم.

