بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

خارج فقه 68 – 25/9/1399

( فصل فی المطهرات : آب - کیفیت تطهیر ابزار آلات شستن - اقوال - قسم الثانی من المطهرات : الارض - بررسی اقسام روایات در این زمینه - دسته اول روایات )

مساله ۴۱ : کیفیت تطهیر بزار آلات است که آیا تطهیر این ابزار به تبعیت تطهیر خود متنجس است یا اینکه نباید با خود متنجس شسته شود تا پاک شود ؛ ◼️ دو نظریه است :

نظر [1] : از اکثر فقهاست که قائل به تبعیتند یعنی وقتی آن لباس متنجس در درون تشت با اب قلیل سه بار شسته شد هم لباس پاک میشود و هم آن ظرفی که لباس در ان است و هم وسیله ای که برای شستن استفاده شد

مرحوم حکیم در مستمسک ج ۲ ص ۶۱ و ۶۲ ◼️ سه دلیل ذکر کرده اند :

دلیل [1]: سیره قطعیه متشرعه و مسلمین چرا که ما عملا دیده ایم ظرف را جدای از آن متنجس نمی شویند یا دست را جدا نمی شویند و عملا طهارت ظرف و دست و حتی کهنه را تابع پاک شدن آن متنجس میدانند

دلیل [2] : ارتکاز عرفی است آنچه مرتکز در اذهان عرف است این است که تطهیر ابزار آلات تابع تطهیر متنجس است

دلیل [3] : صحیحه محمد بن مسلم که طهارت مرکن را تابع طهارت لباس کرده لذا امر به شستن لباس کرد اما امر به شستن مرکن نکرد بلکه فرمودند اغسله مرتین از اطلاق مقامی اغسله تبعیت ابزار آلات استفاده میشود که طهارت این ابزار تابع طهارت آن لباس متنجس است

◼️ قول [2] : از آقای خویی و بعضی از فقهای معاصرین و هو المختار که قانون تبعیت را اینجا جاری نمی دانند لذا میگویند اگر ابزار آلات به همراهی متنجس شسته شود پاک است اما اگر به همراهی متنجس شسته نشود پاک نیست ایشان سیره قطعیه را قبول ندارد بلکه سیره قطعیه را بر تطهیر ابزار آلات شستن پس از تطهیر متنجس میداند اطلاق مقامی صحیحه ابن مسلم را هم دلالت بر طهارت تبعییه خود آن ظرف میداند نه اینکه هر ظرفی مثل دیگ غذا اگر در آن لباس بشویید که طهارت دیگ تابع طهارت لباس نیست حدیث ابن مسلم مخصوص مرکن است و توسعه ندارد و شامل ظروف دیگر نمیشود ؛ و این بحث ان شاالله در قسم نهم از مطهرات بحث میشود

بعد در پایان این مساله ۴۱ فرمودند اگر ظروف قبل از استعمال نجس بود خود ظرف را باید سه بار شست و طهارت آن تابع تطهیر متنجس نیست و این بحث در مساله ۲۰ گذشت و دراینجا فرقی بین مرکن و سایر ظروف نیست اگر مرکن هم قبلا نجس بود باید سه بار شسته شود انگاه لباس نجس را در درون آن بشویید لذا مرکن نجس تابع تطهیر متنجس نیست آنچه قاعده تبعیت است معلوم شد مال آنجایی است که لباس نجس را درون مرکن پاک بشویید درآنجا نیاز نیست مرکن شسته شود لذا اگر برای ریختن آب مرکن چند بار دست شوینده بخورد این مرکن تابع آن متنجس است اما اگر قبلا نجس بود باید شسته شود

◼️ قسم [2] : از مطهرات زمین است ، همه فقها اتفاق نظر دارند که زمین ، باطن قدم و کفش را با راه رفتن و کشیدن پاک میکند مثل صاحب مدارک دلائل این حکم آمده مقطوع به میداند یعنی همه اصحاب به مطهریت زمین اجماع دارند بطوری که قطع به ادله پیدا کرده اند آن اندازه که برای ما نیاز به تحقیق است این است که روایات و دلائل قطعی مطهریت زمین فقط شامل کف پا یا کف کفش میشود یا شامل کف دست یا کف زانو برای کسانی که فلج هستند یا کف عصا یا پاهای بریده هو میشود یا نه ؟ ◼️ روایات چند دسته اند :

◼️ دسته اول : روایاتی اند که فقط شامل پا و کف پا میشود اما شامل کفش یا نوک عصاو ... نمیشود اتفاقا این روایات از نظر سند و دلالت تام هستند

روایت [1] : صحیحه ؛ عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل وطئ على عذرة ، فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟

فقال: لا يغسلها، إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها، ويصلي ؛ که فرو رفت پای او در ان غائط سوال کرد که آیا وضویش باطل میشود و دوم آیا شستن آن واجب است امام فرمودند لا یغسلها الا ان یقذرها نیازی به شستن نیست مگر اینکه پاک نشده باشد و چسبیده به غائط باشد دراینجا قدم خود را میکشد تا اثر آن نجاست برود

روایت [2] : عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخنزير يخرج من الماء فیمر علی الطریق فيسيل منه الماء، أمر عليه حافيا؟ فقال: أليس ورائه شئ جاف؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس، إن الأرض يطهر بعضها بعضا. که خوکی از درون اب بیرون می‌آید و این مسیر را طی میکند و اب از اطراف بدن آن جاری است آیا میتوانند پا برهنه از این مسیر عبور کند امام فرمودند آیا جدای از این مسیر مرطوب مسیر خشکی نیست که راه بروید قلت بلی فرمدوند اشکالی ندارد روی این مسیر مرطوب که میروی بعد روی آن مسیر خشک میروی پاک میشود بعد فرمودند که زمین بعضی از خودش را پاک میکند ◼️ بررسی سند و دلالت حدیث :

◼️ سند

معلی ابن خنیس را عده ای از رجالیون ضعیف دانستند مثل مرحوم علامه حلی در خلاصة الاقوال و مرحوم نجاشی ولی بعضی ازجالیین ایشان ا عادل دانست آند مثل مرحوم کشی ، مرحوم ابن غضائری و مرحوم شیخ طوسی و آیشان را شهید کردند چون روی اهل بیت علیهم السلام حساس بود و وقت خبر شهادت او به امام رسید حضرت فرمودند در بهشت است و او را حضرت تمجید کرد پس از نظر سند مشکلی نیست

◼️ از نظر دلالت هم روشن است که از امام میپرسد تمر علیها حافیا آیا میتوانم پابرهنه بروم اینجا روایت خاص میشود و شامل نعل و عصا و بقیه موارد نمیشود چون سوال خاص است اما تعلیل امام علیه السلام عام است که إن الارض یتطهر بعضها بعضا لذا اگر از تعلیل تعمیم استفاده نشود این حدیث مثل حدیث زراره اختصاص به پوست پا میشود