بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

مطهرات حکم اوانی و ظروف جلسه18,...16/4/1400

( فصل : فی الاوانی - منظور از اوانی در روایت آنیة الذهب و الفضة چیست ؟ - مرجع تشخیص آن - اقوال - اشکالات )

مساله دهم : درباره مراد از اوانی و ظرفهاست ، مرحوم سید در این مساله در دو مقام وارد شده است :

مقام اول : تشخیص و تعیین أوانی از دیدگاه فقهاست و علت اینکه به این مقام پرداختند این است که روایات ناهیه استفاده از ظروف طلا و نقره را حرام دانسته و در این روایات موضوع حرمت آنیة گرفته شد اما مفهوم آن را تبیین نفرمود لذا باید دید که مراد از آنیة در اخبار چیست ؟

درباره مرجع تشخیص اوانی چهار قول است :

قول اول : لغات و کتب لغت است.

بر این قول همه فقها اشکال کرده اند که کتب لغت از چند جهت نمی تواند مرجع باشد :

جهت اول : لغوی درباره تفسیر اوانی طوری حرف زده که نه تنها مفهومش مبین نشد بلکه مجمل شد مثل اینکه برخی از اهل لغت گفتند الاناء معروف و جمعه الانیة و جمع الانیة اوانی یا در جای دیگر تفسیر شده به وعاء در حالی که وعاء مصادیق زیادی دارد مثل قلب که آقا امیر المومنین علیه السلام در نهج البلاغه حکمت ۱۴۷ می فرمایند که دلها ظرفها هستند یا اینکه بر مشک و صندوق هم وعاء می گویند و اناء گفته نمی شود لذا مراد از اناء در کتاب لغت مجمل است

جهت دوم : لغویین موارد استعمال را بیان می کنند و به دنبال بیان معنای حقیقی نیست و استعمال اعم از حقیقت و مجاز است همین که لفوی می گوید اناء وعاء است نشان می دهد که اناء اعم است و وعاء را هم شامل می شود در حالی که باید ثابت شود که اناء همان وعاء است

جهت سوم : اینکه لغوی را اهل خبره نمی دانند و مراجعه جاهل به خبره حجت است ولی لغوی مرجع تشخیص مفهوم لغات نیست بلکه او یک مترجم است که معنای روشن تر را برای غیر روشن می نویسد که مثلا سعدانه گیاه است

جهت چهارم : قول لغوی از نظر اصولی حجت نیست چون در حجیت اقوال عدالت و وثاقت شرط است و بسیار ی از اینها دین ندارند و یا فاسقند و یا توثیق ندارند

مرحوم حکیم در تایید وجه اول می نویسد که مثل مفردات راغب ظرف را معنا کرد که آن چیزی است که درون آن چیزی می‌گذارند یا مثل مرآة الانوار تفسیر کرده اناء ظرف است یا مثل مبادی اللغة گفته اناء همان ظرف است

قول دوم : عرف است که مراجعه به عرف می شود و بسیار ی از فقها همین را قبول دارند

اشکال : در عرف ما تا امروز لفظ اناء استعمال نشده و به ندرت دیده شده است بلکه نام هر ظرفی را به خصوص می برند مثلا ملامین یا ظرف پلاستیکی ، علاوه اینکه عرف نمی تواند همه حدود اناء را مشخص کند بلکه به برخی از حدود اگاهی دارند

قول سوم : فقیه است چون نسبت موضوع به حکم مثل نسبت علت به معلول است و تا علت روشن نشود معلول مشخص نمی‌شود لذا حرمت اکل و شرب از ظرف حکم است و موضوعش ظرف و اناء است و باید موضوع مشخص باشد و فقها موضوع را مشخص کردند مثل استهلال ، و فقها خودشان اختلاف کردند

مثلا برخی گفته اند اوانی ، کاسه و کوزه و سینی و دیگ و سماور و آن ظرفی که درون آن قهوه درست می شود و کوزه غلیان و آب کش اینها ظرفند و سر غلیان و نیزه و غلاف شمشیر و چاقو و قاب ساعت و سرمه دان و اینها معلوم نیست ظرف بگویند اما احتیاط این است که اگر اینها طلا و نقره بودند اجتناب شود انگاه تعویض را که جعبه نگهداری حرز امام جواد علیه السلام هست را اگر از طلا و نقره باشد گفته اند اشکالی ندارد و درپایان سید فرمودند ملاک صدق آنیه است و هر کجا صدق کند اگر از طلا و نقره است دوری شود و صدق هم صدق عرفی است

در مقابل مرحوم سید، مرحوم امام ره در برخی از این مصادیق اشکال کردند و فرمودند سینی و بشقاب اناء نیست ، مرحوم کاشف الغطاء می گوید اناء چیزی است که گودی دارد و چیزی در آن قرار می گیرد و دارای حواشی و اطرف است و شاید از این باب مرحوم امام دیدند سینی و بشقاب گودی ندارد فرمودند اناء نیست

مرحوم اقای خویی بر کوزه غلیان اشکال کرد ولی مرحوم علامه طباطبایی و شهید در ذکری و کاشف الغطاء و مرحوم علامه در لوامع گفته اند که کوزه غلیان ظرف است و درباره تعویض ، جعبه نگهداری حرز صحیحه منصور ابن حازم است که از امام سوال کرد که آیا زن حائض می تواند به گردن بیندازد امام فرمودند اگر این حرز درون یک ظرف نقره ای یا پوستی بود مانعی ندارد و می گویند از این روایت استفاده می شود که به جعبه اناء نمی گویند لذا با این همه اختلافات سخت است که مرجع تشخیص اناء فقیه باشد ، جواهر ج ۶ ص ۳۳۴