بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

مطهرات حکم اوانی و ظروف جلسه20 مساله10و...,...20/4/1400

اگر شک در اناء شود مثل اینکه اگر شک کند قاشق ، ملاقه حتی چنگال از نظر عرف متشرعه اناء گفته می شود یا نه ؟ مرحوم‌ سید فرمودند شک در صدق است و برائت جاری می کنیم و عده ای دیگر فرمودند حرمت و حکم بر حرمت کنیم یعنی با این ظرف مشکوک که از طلا و نقره ساخته شده نخورید و دلیل هر کدام را مطرح کردیم

دلیل سوم : قول به احتیاط و اشتغال است و اقوای از جریان اصالة الاباحه در اینجاست و هو المختار و از نظر ما شک در اینجا شک در صدق نیست و شبهه مصداقیه نیست و شک در اراده هم نیست که آیا شارع از این ظروف اراده کرده که اکل و شرب نکنید بلکه شبهه مفهومیه است مثل غناء در شبهه مفهومیه برائت جاری نیست چون حدیث رفع ما لایعلمون در جایی است که موضوع مشخص است مثل شرب تتن و حکمش بر اثر فقدان نص معلوم نیست و مقام بحث ما جایی است که موضوع معلوم نیست و آن بخاطر فقدان نص نیست چون روایات سابقا خوانده شد مثل صحیحه ابن بزیع که لا تاکل الانیة من الفضة و الذهب ، موضوع شخصی است و ابهام و اجمال در مفهوم آنیه و اوانی است که آیا آنیه آن ظرفی است که محل اکل و شرب است ؟ و حجم ظرفها از کوچک و بزرگ آیا آنیه هست یا نه ؟ بعضی از ظرفها در میان عرف رایج و برخی رایج نیست آیا لا تاکل الانیة اطلاق دارد ؟ هم ظرف رایج و غیر رایج را نهی می کند یا نه ؟ کاشف الغطاء قائل به اطلاق است و برخی قائل به انصراف اند و برخی به تعمیم قائلند و این موضوع هم از موضوعات حقیقت شرعیه ندارد چون در روایات مشخص نشده که منظور از اناء چیست ؟ لذا ادعای حقیقت شرعیه برای لفظ اناء بدون وجه و دلیل است پس باید احتیاط کنیم

مرحوم خویی در تنقیح ج۳ ص ۳۳۰ از صحیحه علی ابن جعفر علیه السلام ادعا کرد که اناء و اوانی از موضوعات شرعیه است برای آنجایی که بخواهند شرب کنند ، نعم انها یکره استعمال ما یشرب به ، این عبارت امام علیه السلام لفظ اناء را شرح می دهد که حرمت اختصاص به ظرفهای طلا و نقره دارد که برای آشامیدن استفاده می شودند لذا سینی و دیگ و آبکش و بشقاب و زنجیره طلا و نقره و ظرفهایی که استکان در آن قرار می دهند امثال اینها را شامل نمی شود

اشکال استاد : چون روایات باب اوانی طلا و نقره برخی ظاهر است و برخی صریح است در اینکه خوردن و آشامیدن از این ظرفها حرام است و هرگز این روایات برای تشخیص موضوع صادر نشده است مثل لا تتوضا فیها و لا تغتسل فیها و لا تاکل و لا تشرب من الانیة المغصوبة و از حرمت دلالت دیگری استفاده نمی شود

مساله یازده : فروعاتی در این مساله می باشد

فرع اول : اکل و شرب از ظرف طلا و نقره یا با واسطه است یا بدون واسطه یعنی یک وقت لقمه را از کاسه بر می دارید و یک وقت خود کاسه را بلند می کنید در هر دو صورت اخبار ناهیه اکل و شرب از این ظروف را حرام کرده است چون روایات ناهیه دو دسته بودند

دسته اول : مضمون آن نهی از اکل و شرب است که مقتضای این نهی آن است که هر اندازه مقدمات آن فرق کند اکل و شرب حرام است و مقدمات آن اختلاف است برخی می گویند گذاردن لب بر روی این کاسه های ماکول و مشروب حرام است و برخی می گویند تناول از اینها حرام است ، کاشف اللثام به قسم اول و اکثر اصحاب به قسم دوم اشاره دارند

إن قلت : اگر کسی بگوید این روایات انصراف به خوردن بدون واسطه است

قلت : این حرف درست نیست و غالبا بر عکس است چون غالبا غذا را از دورن بشقاب مثلا بر می دارند و غالبا آب را با همان ظرف به لب می گذارند لذا هیچ انصرافی به یک طرف ندارد و اعم از واسطه و بلا واسطه است

دسته دوم : روایاتی اند که مضمون آنها اشاره به نهی از ذات آنیه است مثل صحیحه ابن بزیع و محمد بن مسلم که بحث شد که مُقَدَّر اکل و شرب است یا مُقَدَّر مطلق الاستعمال است در هر دو صورت دلالت بر حرمت دارد مطلقا چه دهان را روی ظرف بگذارد یا غذا را از ظرف بردارد و بخورد شاهدش این است که اگر از این ظرف طلا برای وضو آب بردارد وضو باطل نیست ولی متوضی گناه کرده چون فعل حرام انجام داد چه دست به ظرف بزند و چه نزند فعل او حرام است پس چه با واسطه و چه مع الواسطه حرام است.