**باسمه تعالی خارج فقه جلسه 7 - مسح پا با یک دست یا هر دو – 18/07/1401**

موضوع: **(مسح پای راست با دست راست و چپ با چپ - اقوال - مسح با هر دو دست یا با یکی - اقوال - ادله)**

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين والّلعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين

**امر سوم: آیا واجب است با دست راست پای راست و با دست چپ پای چپ را مسح کند؟ و یا برعکس؟**

**قول اول: مسح یمنی به یمنی و یسری به یسری واجب است و برعکس آن جایز نیست و دلیل صحیحه زراره است که وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى[[1]](#footnote-1)... (بَلَّة یعنی تری)**

**تقریب استدلال: جمله فعلیه تمسح ظهور در وجوب دارد چون در مقام انشاء است و یک جمله مستقل است و عطف به یجزیک در حدیث نیست پس امام علیه السلام با یک جمله مستقل وجوب مسح یمنی به یمنی و یسری به یسری را بیان می‌کنند و باقی می‌ماند اطلاق آیه که ﴿وامسحوا بوجوهکم و ارجلکم﴾ و اطلاق روایات که این صحیحه زراره اطلاق آیه و روایات را قید می‌زند.**

**قول دوم: برعکسِ آن جایز است مرحوم ملامحسن فیض کاشانی در کتاب فقهی خود بنام مفاتیح دارند یا سید محمد در مناهل که ایشان از برخی از فقها ادعای اتفاق کرده است و مرحوم سید در عروه هم اختیار کردند و فتاوای فقها الآن هم همین است و هو المختار و ما (استاد) کسی را پیدا نکردیم که قائل به وجوب باشند.**

**امر چهارم: آیا مسح دو پا واجب است با دو دست باشد یا با یک دست جایز است دو پا مسح شود؟**

**قول اول: جایز است، در جواهر ج ۲ ص ۲۳۰، آنگاه تصریح کردند که مسح با دو دست مستحب است نه واجب پس حد واجب با یک دست است.**

**قول دوم: واجب است با دو دست انجام شود و دلیل روایات است:**

**منها: صحیحه زراره، متن روایت: وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان، عن أبان وجميل، عن زرارة قال: حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بقدح من ماء فأخذ كفا من ماء فأسد له على وجهه (من أعلى الوجه) ثم مسح (على ل) وجهه من الجانبين جميعا، ثم أعاد يده اليسرى في الاناء فأسد لها على يده اليمنى، ثم مسح جوانبها، ثم أعاد اليمنى في الاناء فصبها على اليسرى، ثم صنع بها كما صنع باليمنى، ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء.[[2]](#footnote-2)**

**که با تری دست مسح سر را انجام دهد و دوباره دست را بر‌نمی‌گرداند به آب و ما می‌دانیم که تری یک دست برای مسح سر و پا کافی نیست پس این قرینه می‌شود که با دو دست مسح انجام شود و کلمه هما اشاره به یدین است.**

**منها: ....لا يرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى، ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماءا.[[3]](#footnote-3)**

**اشکال: این روایات دلالت بر وجوب ندارند لذا این روایات را حمل بر افضل کرده‌اند یعنی مستحب است.**

**امر پنجم: موهایی که بر روی پاها هست باید آب را به زیر آن‌ها رساند یا نه؟ مرحوم صاحب عروه دو‌ قول نقل کردند که این دو قول هم در کتب قدما و هم متأخرین است:**

**قول اول: معروف بین اصحاب یعنی علمای شیعه که اکتفا به مسح روی پا نکند و بلکه مسح را بر پوست پا انجام دهد.**

**قول دوم: بین مو و پوست در هنگام مسح جمع کند که هر دو تر بشود.**

**قول سوم از مرحوم خویی ره: تفصیل بین موی متعارف و غیرمتعارف که اگر مو روی پا متعارف بود ظاهر مسح شود کافی است ولی اگر غیرمتعارف بود باید به پوست مسح کرد و هو المختار.**

**اما دو مطلب در رابطه با اقوال فوق:**

**اول: از یک‌جهت حق با قول اول است که هم آیه و روایات مسح بر پوست را واجب می‌داند پس چه در موی متعارف و غیرمتعارف باید مسح‌ بر پوست محقق شود.**

**دوم: کسی که روی موی پا مسح می‌کند صدق می‌کند که مسح انجام‌شده است لذا مسح بر پوست لازم نیست مثل مسح بر محاسن پر پشت.**

**اشکال استاد به هر دو مطلب فوق:**

**چون در صورت بحث استرسال مطرح است یعنی موهای بلند و همین‌طور واژه کثیف یعنی موی پر پشت مطرح می‌باشد اما هرگز درباره موی پا بحث کثیف و استرسال مطرح نیست لذا این مسئله صدق، مسئله درستی نیست و مسئله صدق عرفی در صورت می‌باشد ضمن اینکه در پا موی متعارف و غیرمتعارف مطرح است لذا ظهور روایات و آیه در موی متعارف است نه غیرمتعارف.**

**ان قلت: ما روایت مستند داریم، متن روایت: وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن زرارة، قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء.[[4]](#footnote-4) که هر کسی صورتش را مو احاطه کرده ظاهر آن شسته شود کافی است پس از این حدیث هم در پا می­فهمیم که اگر موی پایش پر پشت بوده ظاهرش را مسح کند کافی است.**

**قلت: در همان جا بحث شد که این روایت مربوط به مسح نمی‌شود و در باب وضو بحث از حائل نیست اما در پا بحث از حائل است که آیا موی زیاد پا مثل جوراب حائل است یا نه که اگر مانع باشد باید بردارد اما اگر مانع نیست مشکلی ندارد.**

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين

1. **وسائل ج ۱ ص ۲۷۲** [↑](#footnote-ref-1)
2. **وسائل ج ۱ باب ۱۵ از ابواب وضو ح ۶** [↑](#footnote-ref-2)
3. **همان ح ۱۱** [↑](#footnote-ref-3)
4. **وسائل ج ۱ ص ۳۳۴ ح ۲** [↑](#footnote-ref-4)