بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

خارج فقه جلسه77..8/10/1399

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

یکی از شرایط ایجابی مطهریت زمین برای کف پا و کفش خشک بودن زمین است و اگر مرطوب باشد نباید رطوبتش مسری باشد قطعا دلیل این شرط تصریح بیان امام هم در صحیحه محمد حلبی و هم در موثقه معلی ابن خنیس است که در صحیحه محمد حلبی دارد فی ارض یابسه یا در موثقه دارد که امام صادق علیه السلام از ایشان سوال کرد الیس وراءه شیی جاف ( خشک) پس خود روایت مقید است و این تقیید باعث میشود که اطلاقات روایات مقید بشود یعنی آن بیانات اهل بیت علیهم السلام که فرمودند زمین پاک است و مطهر است و مقید به خشک بودن نکردند از این دو تا تقیید فهمیده میشود که آنها اطلاق ندارند و مقید به تنصیص صحیحه و موثقه اند

◼️ عده ای مثل مرحوم علامه در نهایه الاحکام و شهید ثانی در شرح لمعه فرمودند که ما این شرط را به کلی نمی پذیریم ‌چه زمین خشک و چه مرطوب باشد کشیدن کفش و پا بر روی زمین باعث میشود پا و کفش پاک شود البته زمانی که یقین کند عین نجاست ازاله شده حال اگر زمین گِلی باشد مطهر نیست

◼️ نظر استاد : میشود بین هر دو دسته را جمع کرد چون هر دو دسته اتفاق نظر دارند که اگر رطوبت زمین مسری بود یعنی با قدم نجس و با کفش نجس رطوبت به حدی است که به نقطه های دیگر سرایت میکند دراینجا راه رفتن بر چنین زمینی پاک کنند ه نیست اما اگر رطوبت مسری نبود که تعبیر میکنند رطویبت یسیرة و غیر مسریه در اینجا این زمین کف پای نجس و کف کفش را پاک میکند لذا این قسمت عروه را باید یک قیدی زد که بشرط صدق الجفاف و الیبوسة لان الطوبة بمقدار تمنع معه صدق الجفاف و الیبوسة فهی غیر مطهره

◼️ فروعات :

◼️ فرع اول : حکم حواشی کفش و پا:

آیا اطراف و حواشی کفش و پا ملحق به باطن کفش و پا میشود یا نه ؟ با قدم زدن کف هر دو پاک میشود آیا اطراف آنهم پاک میشود ؟

◼️ اولا میدانیم با راه رفتن روی زمین کمتر اتفاق می افتد که خاک زمین یا گل زمین به اطراف کفش و پا را نپوشاند قطعا اطراف آنها را می پوشاند و آن روایاتی که زمین را مطهر کف پا و کفش. میدانند اطلاق دارد و شامل اطراف پا و کفش هم میشود چون امام علیه السلام فرمودند با راه رفتن روی زمین گل و لای به اطراف کفش میچسبد به همین اعتبار مطلق فرمود و مقید نکردند

◼️ ثانیا : باید مقدار فرورفتگی را محاسبه کرد اگر نجاست عذره به حدی زیاد بود که تا فضای بالای کفش و قدم را گرفت عرفا با راه رفتن اطراف کفش پاک نمیشود و باید محدود به باطن کرد روی این جهت متن سید را مقید به همان مقدار متعارف میکنیم و زائد بر مقدار متعارف را نمی‌پذیریم یعنی نجاست به حدی نباشد که به بالای کفش برسد در روایت که دارد فصاخت یعنی فرو رفت اشاره به همان مقدار متعارف دارد و بیش از مقدار متعارف حدیث اشاره به آن ندارد