بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

خارج فقه جلسه69 ...26/9/1399

( فصل فی المطهرات : الارض - اقسام روایات برای پاک شدن ته کف پا و کفش و ..... - اشکال مهم )

بحث این بود که آیا زمین کف پا و کف کفش و کف عصا و دستها و زانوها را پاک میکند یا نه ؟ گفتیم روایات چند دسته اند ، دسته اول جلسه قبل بیان شد

◼️ اما دسته [2] : روایاتی است که درباره خُف یعنی کفش وارد شده است

منها روایت : عن حفص بن أبي عيسى قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا، ما تقول في الصلاة فيه؟ قال: لا بأس.حفص ابن ابی عیسی گفت با کفش روی غائط قدم گذاشتم و کفش را روی زمین کشاندم و ذراتی از نجس نمانده است ماتقول فی الصلاة فیه ؟ آیا نماز با این کفش جایز است یا نه ؟ ( چون کفشهای عربی جلویش باز است ) فقال علیه السلام لاباس

◼️ تقریب استدلال : قاعده تناسب حکم و موضوع در اینجا جاری است چون سوال راوی نجاست در کفشی است که در عذره فرو رفت و با کشیدن بر زمین عین نجاستش پاک شد امام علیه السلام حکم به عدم بأس کردند از تناسب حکم و موضوع استفاده میشود که راوی خیال میکرد که اگر ازاله عین نجس هم بشود نماز باطل است امام علیه السلام فرمودند اگر ازاله عین نجس شود نماز صحیح است این سوال و جواب قرینه روشنی است که دروایت حفص طهارت کفش به سبب مسح بر زمین وارد شده است لذا از نظر دلالت تام است فقط از نظر سند ضعیف است چون حفص از نظر رجالیون مجهول است لذا به این حدیث نمیشود بخاطر ضعف سند اعتماد کرد

◼️ دسته [3] : روایات مطلقه اند که زمین را پاک میدانند آنهم مطلقا چه کف پا و زانو ، کف عصا و دست قطع شده که روایات آن زیاد است

◼️ منها : عن محمد الحلبي قال: نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: أين نزلتم؟

فقلت: نزلنا في دار فلان، فقال: إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا، أو قلنا له: إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا، فقال: لا بأس، الأرض تطهر بعضها بعضا قلت: والسرقين الرطب أطأ عليه، فقال: لا يضرك مثله ، که ما در منزلی فرود آمدیم که بین ما و مسجد کوچه‌ای بود که قاذورات آنجا بود بعد وارد بر امام شدم امام علیه السلام پرسیدند أین نزلتم کجا منزل گرفته اید گفتم در فلان جا بعد حضرت فرمودند بین شما و مسجد کوچه ای است که قاذورات در آنجا هست حال این که بین ما و مسجد کوچه ای بوده ؛ را راوی میگوید این را یا حضرت فرمودند یا ما به حضرت گفتیم ؛ بعد حضرت فرمودند اشکالی ندارد چون زمین بعض را پاک میکند فقال علیه السلام لاباس ان الارض تُطهر بعضها بعضا بعد گفتم تفاله های اسب در مسیر ریخته که مرطوب است امام فرمود لایضرک

در این روایت مقید به باطن قدم یا نعل یا خف نشده و مقتضای این روایت این است که هر چیزی که مُتُنَعِّل به نعل است را پاک میکند وسائل الشیعه ج ۲ باب ۳۲ از ابواب نجاسات که همه روایات در آن هست

◼️ منها صحیحه احول است ؛ عن الأحول، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الرجل يطأ علی الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا فقال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك . که مردی قدم بر مکان ناپاکی میگذارد اما در ادامه مسیر در مکانهای باریک قدم میگذارد که پاک است امام فرمود اگر ۱۵ ذراع قدم بگذارد اشکالی ندارد یعنی پاک میشود و این حدیث مطلق است که اعم از پابرهنه یا کفش یا عصا و .... است

◼️ منها :صحیحه حلبی ؛ عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته، فقال: ألیس تمشی بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا.

قلت: فأطأ على الروث الرطب، قال: لا بأس، أنا والله ربما وطئت عليه ثم أصلي ولا أغسله. که عبور میکنم که در مقابل که چیزی نیست که مانع رطوبت بول شود و رطوبت آن به پاهایم میرسد امام علیه السلام فرمودند آلیس تمشی بعد ذلک فی ارض یابسه گفتم بله امام فرمود فلا باس ان الارض یطهر بعضها بعضا

اقای خویی این حدیث را خاص گرفتند که کسی که کفش ندارد اما به نظر ما این برجله مطلق است که کفش دارد با نه مگر اینکه ایشان از این کلمه وطئت استفاده کند که کف پا است

◼️ فتحصل : خلاصه این سه دسته از روایات این است که دسته سوم مطلق بود به عنوان اطلاق تعلیل که ان الارض یطهر بعضها بعضا استفاده میشود هر چیزی که عرفا نیاز به کفش دارد حتی زانو یا ماشین یا ویلچر .....با کشیدن روی زمین پاک میشود چون تعلیل عام است هم شامل کف پا و کف کفش یا ماشین همه را شامل میشود

◼️ مهم ترین اشکالی که بر تعریف حدیث دارند این است که این حدیث با این تعلیل مجمل است چون محتملات این حدیث زیاد است :

احتمال [1] :منظور امام علیه السلام از ان الارض یطهر بعضها بعضا این است که نجاستی که از زمین ایجاد میشود ، زمین مطلقا چه پای برهنه باشد و چه با کفش و چه با زانو و دست باشد را پاک میکند (لذا باید نجاست از زمین باشد و از غیر زمین پاک نمی شود )

احتمال [2] : مرحوم محدث کاشانی در کتاب وافی در ج ۶ ص ۲۲۵ که متشکل از تُطهر انتقال است نه پاک شدن یعنی وقتی پا را روی نجاست گذاشتی و این نجاست به پا چسبیده شد در قدم بعدی به زمین رسید و هم چنین قدمهای بعدی کاملا این نجاست از روی زمین رفت در این صورت زمین پاک شد چون بواسطه قدم گذاشتن ؛ نجاست های زمین از بین رفت و هم اینطور با راه رفتن افراد روی آن

احتمال [3] : از مرحوم وحید بهبهانی هست که میگویند برخی از زمین که پاک است بعی از متنجسات را پاک میکند آن متنجساتی هم که جزء زمین نیست مثل کفش لذا زمین هر متنجسی را پاک نمیکند و بعضی از متنجسات را پاک میکند آنگاه برای مبنای خودش علت آورد که کلمه بعضا نکره است و نکره در حکم ابهام است و ابهام در جایی بکار میرود که تنوین ندارد و شامل همه متنجسات نمی شود فقط قسمتی از متنجسات را میگیرد لذا اگر لباس نجس را روی زمین بکشید پاک نمیکند و فقط کفش را پاک میکند آنگاه مشخص نکرد روایت که این کفش ؛ نجس شدنش از خود زمین نجس بوده یا از جای دیگر ،

◼️ نتیجه : پس وقتی سه تا احتمال وارد شد حکم به اجمال حدیث میشود