بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

خارج فقه جلسه80.16/10/1399

( فصل فی المطهرات : الارض - حکم سرایت نجاست به داخل کفش - آیا ما بین انگشتان و گودی کف پا با راه رفتن پاک میشود ؟ - آیا با ره رفتن بر روی دیوار ته کفش و پا پاک میشود یا نه ؟ )

الثاني من المطهرات: الأرض‏

مسألة 1: إذا سرت‏ النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال و إن قيل بطهارته بالتبع.

◼️ مساله یک : حکم سرایت نجاست به داخل و باطن کفش است که در این صورت با قدم زدن یا کشیدن بر روی زمین پاک نمی شود و باید شسته شود دلیل روایاتی است که وارد شده بود مثل صحیحه احول و حلبی در آنجا کلمه یطأ دارد ثم یطأ بعده مکانا نظیفا اگر در زمین پر از عذره قدم گذاشت آنگاه به مکان نظیف و پاکی قدم گذاشت امام علیه السلام فرمودند قدم او پاک میشود این قطعا مختص بیرون کفش و قدم است لذا اگر شک در نجاست بکنید استصحاب بقای نجاست داخل کفش جاری است

◼️ حالا اگر نجاست به باطن کفش سرایت کرد مثلا کفش از پوست حیوانات ساخته شده و چون چرمی است اب نجس را جذب کرد در اینجا با قدم زدن و راه رفتن روی زمین پاک نمی شود و قاعده تبعیت جاری نیست چون این قاعده مربوط به نزح و مرکن است و از طرفی روایات اختصاص به خارج کفش دارد که با قدم زدن بر روی زمین پاک می شود پس اقوی در هر دو فرض عدم طهارت است

مسألة 2: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال‏ و أما أخمص‏....

◼️ مساله [2] : آیا با قدم زدن نجاست مابین انگشتان پاک میشود ؟ و همین‌طور نجاست گودی کف پا ؟

اما نجاست مابین انگشتان پا را سید در عروه فرمود در طهارتش اشکال است ، وجه اشکال همان روایات سابق یعنی نصوص دلالت بر طهارت سطح کفش است اما طهارت ما بین انگشتان از این روایات استفاده نمی شود

◼️ نظر استاد : در طهارت ما بین انگشتان با راه رفتن و قدم زدن اگر موجب زوال عین نجاست شود مانعی ندارد به خصوص اینکه در میان خاک راه برود و خاکها در میان انگشتان فرو میرود

◼️ دلیل اطلاق صحیحه زراره است قلت لابی یجعفر علیه السلام ان وطأ علی عذرة فساخت رِجله فیها از این سوال استفاده میشود که عذره بین اصابع و انگشتان را گرفته آلوده به عذره شدند امام علیه السلام فرمودند لایغسلها و لکنه یمسحها حتی یذهب اثرها امام امر به مسح پا و کشیدن پا روی زمین به مقداری که زوال عین نجس شود فرمودند و این امر به مسح بر زمین مطلق است و هم شامل کف پا و کفش میشود و هم شامل ما بین انگشتان میشود لذا ظاهر این حدیث طهارت مجموعه کف پا و انگشتان است مگر اینکه ما بین انگشتان به زمین اصابت نکند که در این صورت اقوی عدم طهارت هست

◼️ اما گودی کف پا : با راه رفتن و کشیدن بر زمین پاک میشود آنهم در صورتی که گودی پا به زمین وصل شود اما اگر متصل نشد پاک نمی شود دلیل همان روایاتی است که امر به مسح و کشیدن بر زمین دارد و حد دلالت آن روایات این است که هر موضعی از کف پا به زمین برسد پاک میشود و آن موضعی که به زمین نرسد پاک نمی شود لذا بعضی از پا ها بیش از متعارف گود است و اینها باید یک سطحی را پا بگذارند که بیشتر برآمده گی داشته باشد لذا شرط است که کف پا جمیعا روی زمین کشیده بشود ولی اگر بعضی از جاهای پا به زمین کشیده نشد پاک نمی شود. مثلا راه رفتن روی رملها که همه جای پا را نمی گیرد یا خاک سفت

مسألة 3: الظاهر كفاية المسح على الحائط، و إن كان لا يخلو عن إشكال‏

◼️ مساله [3] : آیا راه رفتن بر روی دیوار موجب طهارت قدم و کفش میشود ؟

مرحوم سید در عروه فرمود به حسب ظاهر مسح بر دیوار کفایت می کند. در عین حال حکم به طهارت پا خالی از اشکال نیست و منشأ اشکال انصراف است که امام علیه السلام فرمودند یمسحها حتی یذهب اثرها ظاهر ش مسح بر زمین است نه مسح بر دیوار و امر به مسح یا جمله یمسحها از مسح بر دیوار انصراف دارد و فقط شامل مسح بر زمین میشود

◼️ نظر استاد : انصراف وجود ندارد چون : اولا دیوار متشکل از اجزای زمین است و متصل با زمین است و مشی و مسح بر زمین بر دیوار هم اطلاق میشود مثل سجده بر مهر در ساختمان های بزرگ که متصل بر خود زمین است

ثانیا : دیوار ارتفاع دارد و صرف ارتفاع مانع صدق مشی بر زمین نمی کند چون ارتفاع دو قسم است :

یکی اصلی مثل کوهها و تپه ها و دیگر عارضی مثل دیوار که خودمان ساخته ایم و همانطور که در کوه ارتفاع آن مانع از صدق بر زمین نمیکند هم چنین ارتفاع عرضی مانع صدق زمین نمی کند