بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

خارج فقه جلسه76..7/10/1399

( فصل فی المطهرات : ارض - ادامه شرایط ایجابی مطهریت زمین )

یکی از شرایط ایجابی قدم زدن روی زمین پاک بودن زمین است از نظر مرحوم شهید ثانی این شرط مقتضای اطلاق روایات نبوده و از نظر مرحوم اقای خویی این شرط مقتضای صحیحه حلبی بوده ولی نقدی که به مرحوم خویی کردیم کلام شهید ثانی تقویت شد

◼️ فقهاء غیر از این روایت وجوهی برای اشتراط طهارت زمین ذکر کرده اند :

وجه [1] : از مرحوم شیخ یوسف بحرانی در حدایق ج ۵ ص ۴۷۷ که استناد به حدیث نبوی که جُعِلتُ لی الارض مسجدا و طهورا کلمه طهور یعنی چیزی که خودش پاک است و پاک کننده است از اطلاق این کلمه بدست می آید زمین باید پاک باشد تا مطهر کف پا و کفش باشد اتفاقا این حدیث هم ازاسناد صحیح و هم غیر صحیح نقل شده و من تعجب میکنم که فقها با داشتن حدیث به این مهمی طهارت زمین را برای مطهریت شرط نمیدانند با اینکه طهور اعم از حدث و خبث است که اگر تیمم کند بر این زمین حدث برطرف میشود و اگر راه رود خبث از بین میرود

◼️ اشکال استاد : کلمه طهورا اطلاق ندارد و بلکه شامل طهارت ترابیه میشود مثل تیمم بقرینه کلمه مسجدا لذا این حدیث دلالت بر اشتراط طهارت زمین به جهت پاک کردن پا و کفش ندارد و خود این کلمه مسجدا قرینه است که طهورا طهارت عبادی است

وجه [2] : از وحید بهبهانی ره است که ما یک قاعده ای داریم که همه فقها بر این قاعده اتفاق نظر دارند و آن سبق طهارت در مطهر است

◼️ جواب استاد : این اتفاق فقها بر این قاعده ثابت نیست چون شهید ثانی و عده ای بر خلاف این قاعده نظر دارند و اصرار دارند که راه رفتن یا مسح بر زمین تعبدی است و روایات این باب مقید نیست که حتما زمین باید پاک باشد تا با راه رفتن بر زمین پاک پا و کفش پاک شود بلکه روایات مطلق است و اقتضای روایت عدم اشتراط طهارت هست

وجه [3] : استقراء درموارد تطهیر زمین از حدث و خبث برای ما ظن قوی می آورد که در مطهریت زمین طهارت زمین شرط است یکی از آن موارد تیمم و ولوغ و سنگ های استنجاء است که خاک و سنگ باید پاک باشد

◼️ اشکال استاد : استقراء چه از چند مورد و یا از موارد کثیر مادامی که مفید علم نباشد حجت نیست اگر چه مفید ظن قوی باشد بله اگر روایات یا اجماع تعبدی استقراء ما را تایید کند ان ظن قوی معتبر میشود چون ظن قوی نیازمند به دلیل معتبر است مثل خبر ثقه که ظن قوی می آورد در حالی که یکی از موارد استقراء ولوغ است که برخی میگویند باید پاک باشد

وجه [4] : رجوع به عرف است که در عرف قاعده الفاقد لا یعطی یک قاعده قطعی است و از ارتکازات عرفیه است که عرف زمین نجس را مطهر نمیداند به لحاظ اینکه فاقد طهارت نمیتواند معطی باشد و این ارتکاز عرفی از طرف اهل بیت علیهم السلام تقریر شده برخی از روایات مرسله و برخی صحیحه اند مثل مرسله دعائم الاسلام که قالوا فی المتطهر اذا مشی ارض نجسه ثم علی طاهره طَهَّرت قدمیه که اگر بر روی زمین نجس برود و سپس بر زمین پاک برود پاک میشود مستدرک الوسائل باب ۲۵ از ابواب نجاسات

◼️ همچنین تعلیل امام که ان الارض یطهر بعضها بعضا امضای این ارتکاز است که زمین پاک موضع نجس را پاک میکند که بعضها یعنی قسمت پا و بعضا یعنی زمین

◼️ و همچنین صحیحه احول که به نظر ما موافق شهید ثانی ، اطلاق ندارد ولی مؤید ارتکاز عرفی است چون سائل طهارت زمین را مفروغ عنه میداند لذا پرسید بعد از قدم گذاشتن به مکان نجس به مکان پاک قدم میگذارد امام فرمود لا باس که این همان ارتکاز در ذهن سائل است که الفاقد لایعطی است مثل اینکه شرع میگوید ملاقی نجس نجس است یعنی تا زمانی که ملاقیٰ نجس باشد ملاقیٖ نجس هست لذا در تمامی مواردی که فاعلیت یک شیی باشد باید فاعل به التزام عقلی و عرفی واجد آن شیی باید باشد ملاقیٰ که نجس میخواهد بکند باید فاعلیت داشته باشد و همینطور درجنبه پاکی