بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

خارج فقه جلسه78...9/10/1399

( فصل فی المطهرات : الارض - حکم طهارت کف پا و کفش کسانی که پای آنها انحراف دارد - حکم زانو و دست افراد قطع شده - آیا جوراب ملحق به پا میشود یا نه ؟ )

◼️ فرع [2] : حکم ظاهر قدم و کفش: ، مرحوم سید میفرماید که روی پا و کفش در صورتی که بر اثر انحراف پا راه برود ملحق به کف پا و کفش می شود یعنی اگر نجس شد با مشی و مسح پاک میشود لذا میفرماید در الحاق ظاهر قدم یا کفش به باطن قدم یا کفش وجه قوی است دلیل آن است که عناوینی که در روایات آمده از قبیل وطئ یعنی قدم زدن و مشی یعنی راه رفتن و امثال اینها شامل انواع راه رفتن ها میشود چه کسی که پایش سالم است و چه سالم نیست و چه انحراف دارد ؛ بعد از این فتوی مرحوم سید میفرماید : و ان کان لا یخلوا عن اشکال که در الحاق ظاهر پا به باطن پا مشکل است

◼️ وجه اشکال همان انصراف عناوین به مورد متعارف است یقینا مشی و وطئ منصرف به همان قدم زدن و راه رفتن متعارف است و شامل قدم زدن و راه رفتن غیر متعارف نمی شود

◼️ اشکال به مرحوم سید : به نظر بسیاری از مراجع این نظر سید که و ان کان لایخلو عن اشکال درست نیست چون این انصراف قرینه و دلیل میخواهد و قرینه ای بر تقیید نداریم و اگر قرینه ای بر راه رفتن متعارف بود امام بیان میکردند و چون امام علیه السلام در مقام بیان بودند و تقیید را ذکر نکردند و اطلاق گذاشتند قطعا انصراف ممنوع است

◼️ فرع [3] : حکم زانوها ، دستها و اقسام کفش: ، عده ای از فقهای شیعه کسانی که با زانو و دست ها راه میروند حکم اینها را ملحق به کف پا و کفش کرده اند که اگر با این زانو و دست چند قدم برود پاک میشود ولی برخی این الحاق را قبول ندارند مثل مرحوم سید در عروه و آقای خویی و حکیم و ....

◼️ مرحوم اقای حکیم میفرماید لان الارض یطهر بعضها بعضا از نظر معنا مجمل گرفتند که سه تا معنا دارد و هیچکدام متعین نیست پس حکم به اجمال میشود ولی آقای خویی حکم به اجمال نکرد بلکه فرمود این تعلیل انحصار مطهریت را بر میدارد و کسی خیال نکند که مطهریت منحصر در آب است بلکه زمین هم مطهراست و نسبت به صحیحه احول مستشکلین اشاره دارند که در این صحیحه کلمه مشی آمده و راه رفتن همان راه رفتن متعارف است و شامل چهار دست و پا رفتن نمیشود و ما دلیلی بر تعمیم نداریم نه آن تعلیل در صحیحه حلبی و نه این عبارت در صحیحه احول

◼️ نظر استاد :

[1] ثابت شد که تعلیل اجمال ندارد بلکه قائل به عموم تعلیل شدیم ان الارض یطهر بعضها بعضا هم شامل ظاهر قدم و هم شامل اقسام نعل از جمله کفش و چکمه و هم شامل پای حیوانات و نوک عصا و همچنین جنس نعل که از پوستین و ..... باشد را شامل می‌شود

[2] : در صحیحه احول امام علیه السلام در مقام بیان کیفیت تطهیر زمین است که کیفیت تطهیر به راه رفتن است و این عام است و نسبت به هر کسی فرق دارد یکی ایستاده راه میرود و دیگری نشسته راه میرود

◼️ فرع [4] : حکم جوراب: ، مرحوم سید فرمودند در الحاق جوراب به کف پا اشکال است مگر اینکه جوراب را بدل از کفش بپوشد

◼️ اشکال این نظریه : اولا روایات احکامی را که بیان کردند به عنوان یک قضییه خارجیه است نه حقیقیه و باید زمان امام علیه السلام را در نظر گرفت که زمان صدور حدیث این اخبار است که در آن زمان دو امر متعارف بود یکی مشی پا برهنه و دیگری مشی پایی که کفش دارد لذا هیچ دلیل نداریم که مردم بجای کفش جوراب پا میکردند

ثانیا : در زمان ما هم متعارف نیست که به جای کفش جوراب بپوشند چون جوراب بافته شده از پشم و نخ است و با راه رفتن سالم نمیماند