بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

خارج فقه مطهرات جلسه88..30/10/1399

الثالث من المطهرات: الشمس‏

مسألة 1: كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس....

مساله اول :آیا با تابش خورشید باطن زمین اگر نجس باشد پاک می شود یا نه ؟ مشهور فقها بلکه اکثر قائل به تطهیر باطن زمین هستند با تابش خورشید هستند مشروط بر اینکه باطن و ظاهر متحد باشند و متعدد نباشد اتحاد باطن و ظاهر به اتصال است یعنی بین باطن و ظاهر زمین فاصله ای نباشد دراین صورت اگر خورشید بر ظاهر زمین تابید هم ظاهر و هم باطن خشک شود پاک می شود

مرحوم علامه در تذکره و مرحوم شهید ثانی در مسالک و شرح لمعه و محقق ثانی در جامع المقاصد و صاحب کتاب المهذب البارع و بسیاری از مراجع عظام وقت همین فتوی را قبول دارند و دلیلشان روایات عمار ساباطی و حضرمی و ابن بزیع و صحیحه زراره هست که مشهور این روایات را حمل بر مطهریت خورشید. کردند و حمل بر عفو و معفو بودن محل نجس برای نماز نکرده اند اتفاقا در صحیحه زراره جمله فهو طاهر مطلق است و شامل طهارت باطن و ظاهر میشود و از نظر محل ظاهر و باطن یکی است و وقتی خورشید بتابد پاک می شود

اما مخالف در همین مساله در قرن هشتم مرحوم علامه حلی در المنتهی و در قرن حاضر حضرت ایة الله العظمی مکارم شیرازی هستند میفرمایند که خورشید فقط ظاهر زمین را پاک میکند برای اینکه باطن غیر از ظاهر است و خورشید بر ظاهر می تابد نه بر باطن

اشکال استاد : باطن زمین با ظاهر زمین متحد است و اتحادشان به سبب التصاق و اتصال است اگر باطن یک طبقه بود و ظاهرطبقه دیگر بود و بین شان اتصالی نبود حق با شماست اما باطن و ظاهر اگر یک طبقه و متصل به همدیگر و چسبیده باشد در یک حکم است و عرفا اشراق خورشید بر زمین صادق است

اگر باطن زمین نجس بود و ظاهر زمین پاک بود مثلا کسی بول کرد آنگاه مقداری از خاک روی آن ریخته شد در اینجا با تابش خورشید بر ظاهر پاک آن باطن نجس ، پاک نمی شود چون این خاکهای روی آن به منزله طبقه است و بین تابش خورشید و باطن فاصله انداخت و صدق اشراق نمی کند و همچنین اگر بین باطن و ظاهر هوا فاصله بود مثلا یک لوله فاصله باشد یا اینکه خورشید وقتی تابید امروز ظاهر را خشک کرد و فردا باطن را خشک کرد بازهم باطن پاک نمی شود چون در جایی که هوا فاصله شده اشراق صدق نمی کند در حالی که ملاک ما اشراق خورشید است و انجایی که بین تجفیف باطن و ظاهر فاصله شد بازهم حکم به عدم طهارت باطن میکنیم چون مقارنت عرفیه حاصل نشد

نکته : مقارنت عرفیه در همه جا لازم است اگر بین ظاهر و باطن یک جسمی فاصله بیفتد ممکن است امروز ظاهر و فردا باطن خشک شود حال اگر جسمی فاصله نیفتاد و متصل بودند اما بین خشک کردنها فاصله شد مقارنت عرفیه از بین میرود مثل فاصله افتادن یک جسم چون دیروز ظاهر را خشک کرد و ظاهر پاک شد وامرز باطن را خشک کرد اما مستقیم نتابید و یک فاصله ای افتاد که آن ظاهر پاک است و مثل فاصله شدن یک جسم شد

مساله دوم: إذا كانت الأرض أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر...... اگر مکان متنجس خشک شد برای تطهیر ان لازم است آن مکان را با اب پاک یا نجس یا هر مایعی مرطوب کرد تا با تابش خورشید پاک شود چون از روایات استاده شد که خشک شدن باید مستند به خورشید فقط باشد نه باد و .... و هرگاه صدق اشراق کرد حکم به طهارت آن می شود اتفاقا در روایت ابن بزیع پرسیده بود که کیف تطهر بغیر الماء معنا کردند ای بغیر رطوبة یعنی از امام پرسید زمینی که مرطوب نیست چگونه پاک می شود بعضی ها فهمیدند که منظور سائل است که زمین به غیر اب پاک نمی شود ولی فقها فرمودند این اشتباه است بلکه منظور سائل از بغیر الماء بغیر رطوبة هست حال مقتضی اینگونه روایات این است که تعمیم بدهیم از بول به سایر نجاساتی که روی زمین خشک شده و انها مرطوب شوند تا بر اثر تابش خورشید و زوال عین نجس پاک می شود

مساله سوم ألحق‏ بعض العلماء البيدر الكبير....

:خرمن یا خرمنگاه اگر نجس شود با تابش خورشید پاک می شود یا باید اب کشید ؟ مرحوم سید در پاک شدنش به تابش خورشید اشکال کرده است وجه اشکال این است که اجزای خرمن منقول است و خورشید غیر منقول را پاک می کند

نظر استاد : اما حق این است که خرمنگاه با تابش خورشید پاک می شود برای اینکه اجزای خرمن جزء ثابتات است مثل چوبهایی که به ساختمان نصب میکنند لذا با تابش خورشید پاک می شود و مصداق کل ما اشرقت علیه المشس در خبر حضرمی است و داخل در عموم این حدیث است و فتوی بسیاری از مراجع عظام همین است