بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

خارج فقه جلسه71...30/9/1399

شش امر دراینجا اشاره میشود که باید بحث شود که آیا این ۶ امر در مطهریت زمین دخیل هست یا نه ؟

امر [1] : درمطهریت زمین شرط است که عین نجاست زائل شود در این امر بحثی نیست و مسلم است چون مطهریت زمین ، کف پا یا کف کفش بخاطر آن است که کفش را روی زمین میکشید یا چند قدم روی زمین راه میروید این راه رفتن و کشیدن وجوب تعبدی ندارد بلکه مقدمه برای ازاله عین نجاست است و ما در صحیحه زراره خواندیم که امام باقر علیه السلام فرمودند و لکنه یمسحها حتی یُذهب اثرَها یعنی پا یا کفش را روی زمین می کشاند تا اثر نجاست زائل شود و همچنین در روایت حفص ابن ابی عیسی خواندیم که از امام سوال کرد که بر روی عذره قدم میگذارم و کفش آلوده شد و کفش را روی زمین پاک میکشم به طوری که چیزی از نجاست دیده نمی شود حتی لم ار فیه شیئا امام فرمود اشکالی ندارد پس این شرط هم موافق با ارتکاز شرعی و هم ادله خاصه است

امر [2] : آیا در مطهریت زمین باید اکتفا کنیم به آن پا و کفشی که نجاست را از زمین برداشت آنهم بواسطه اینکه قدم میزد یا اگر نجاستی از خارج زمین بر کف پا یا کفش اصابت کرد این هم با کشیدن روی زمین پاک میشود یا نه ؟ مثلا در هنگام راه رفتن پایش به جایی خورد و زخمی شد

مرحوم سید در عروه فتوا دادند که احتیاط واجب آن است که اکتفا شود بر نجاستی که به سبب راه رفتن بر زمین نجس حاصل میشود و شامل نجاست خارج از زمین نمیشود و هو المختار

◼️ دلیل ما : روایات متقدمه مثل صحیحه محمد حلبی یا احول یا معلی ابن خنیس که این روایات در مورد نجاستی وارد شده که در اثر راه رفتن بر زمین عارض بر پا و کفش شده است و سوال از نجاست همان محیط است و کاری به خارج از آن محیط ندارد

توهم : ممکن است برخی از فقها توهم کنند که زمین پایی را که از بیرون نجس شده را پاک میکند و ◼️ به دو امر استدلال کنند :

امر [1] :اطلاق صحیحه زراره در بحث بیت الخلا گذشت در وسائل الشیعه ج ۱ ص ۲۴۶ ح ۴ از بیست جلدی ، ج ۲ ص ۱۰۴۸ ح ۱۰ : جَرَتِ السنةفی اثر الغائط بثلاثة الاحجار أن یمسح العِجان و لا یغسله و یجوز ان یمسح رجلیه و لا یغسلها ، عِجان مابین مقعد و بیضه را میگویند اگر این محل در بیت الخلاء نجس شد ائمه فرمودند اگر اب هم نبود با سه تا سنگ پاک میشود آنگاه فرمودند جایز است دو تا پا را روی زمین بکشید و نیازی به شستن پا نیست ، اطلاق قول امام علیه السلام از یجوز ان یمسح .... دلالت میکند که زمین پای نجس را با کشیدن پاک میکند چه نجاست را از زمین بگیرد یا خارج از محیط زمین بگیرد

◼️ جواب اول استاد : این قول امام علیه السلام ناظر به باب وضو است و مخالفین ما کیفیت مسح وضو را به شستن پا میدانند و امام علیه السلام عمل آنها را رد کردند و فرمودند مسح کافی است و شستن نمی خواهد و اگر کلمه یجوز فرمود نه یجب در حالی که مسح واجب است یا از باب تقیه است یا اینکه یجوز به معنای یعتبر است که معتبراست و شرط است که مسح شود

◼️ جواب دوم : این عبارت امام علیه السلام اطلاق ندارد و به قول اقای حکیم در مقام ایجاب جزیی است و موجبه جزیی در قبال سالبه کلی است از نظر منطق و معنایش این است که مطهریت زمین را به طور کلی نفی نکنید و در بعضی از موارد زمین مطهریت دارد چنانچه فقهای عظام فرمودند که اگر کهنه نجس یا چوب نجس یا هر شیئ نجس روی زمین باشد . پا روی ان بگذارید و پا نجس شود با چند قدم راه رفتن و کشیدن روی زمین پاک میشود پس سلب کلی نکنید و به کلی مطهریت را از زمین سلب نکنید و به صورت موجبه جزییه بگویید زمین مطهریت دارد و منظور امام از این یجوز ..... موجبه جزییه است در مقابل سالبه کلیه

امر [2] : از حاج آقا رضا همدانی دردکتاب الصلاة است ، که مقتضای ارتکاز شرعی این است که در مطهریت زمین نباید فرق گذاشت بین نجاست از زمین یا غیر زمین چون متبادر ار روایت این است که با قدم زدن یا کشیدن پاک میشود اما در کیفیت رسیدن نجاست به پا حرفی نزد لابد مدخلیتی ندارد که چگونه این نجاست به پا میرسد و در حکم فرقی ندارد لذا کسی فرق نمیگذارد که پا توی عذره فرو برود یا در فرش متنجس برود در هر صورت با چند قدم پاک میشود

◼️ جواب استاد : روایات متقدمه یک قدر متیقن دارد و آن نجاستی است که بواسطه راه رفتن بر زمین به پا رسیده چون در روایت آمده که ما برروی عذره قدم گذاشتیم یا راهی که بول میکنند عبور میکنیم اما نجاست خارجی پا مثل باز شدن دمل یا خونی شدن انگشتان پا بر اثر خوردن به سنگ مثلا بیش از مقدار متیقن است و در زائد از این مقدار ◼️ دو را ه داریم :

[1] : اینکه به اطلاقات و عمومات ادله تطهیر نجاست مراجعه کرد که با اب بشویید پس پایی که بر اثر نجاست خارجی نجس شده با اب شسته شود نه با کشیدن بر زمین و قدم زدن

[2] : را ه دوم این است که پا را روی زمین میکشم و‌چند قدم میروم و شک دارم که این پای خونی به سنگ مثلا خورده و نجس شده پاک شد یا نه در اینجا استصحاب بقای نجاست میشود و باید شسته شود ( ارتکاز قرینه می خواهد و اگر قرینه نباشد حجت نیست )