پرونده علمی آب

پژوهشگر:

سید اسد الله موسوی عبادی

۲/۴/1401

توجه : فایل پرونده را همانگونه که هست در کامپیوتر کپی شود تا آدرس و لینک های موجود با دستور ذیل عمل نماید.  
آدرس های اینترنتی یا آدرس های که در پیوست(بعضی از پرونده ها پیوست دارد) آمده است با فشار دادن کلید کنترل (Ctrl) از صفحه کلید و کلید موس، متن و اطلاعات مربوطه در آدرس ها قابل مشاهده است. (اگر از طریق عملیات فوق عمل ننمود با کپی کردن آدرس، و انتقال آدرس به نوار آدرس در اینترنت (بروزرها) مستقیم وارد سایت مورد نظر می گردد)

هر کجا آدرس اینترنتی بود یا عنوان مقاله یا کتاب در پیوست بود و رنگ آنها همانند رنگ متن ذیل به همراه خط زیر متن بود یعنی اینکه با عملیات کنترل و کلید موس می شود وارد آن آدرس یا آن پیوست شد. البته بعد از هر ورود رنگ آن تغییر خواهد کرد.

## آب در لغت نامه ها:

### لغت نامه قاموس نور1

الماء

ریشه کلمه الماء (موه) است

در آدرس ذیل اطلاعاتی در مورد معنا و مشتقات آن قابل ملاحظه و اطلاعات بیشتر در آدرس ملاحظه گردد و در پایان هر بخش آدرس منبع نیز موجود است توضیح در ذیل هر عنوان ممکن است چند کلید واژه وجود داشته باشد مثل معنا، شاهد ،

<http://qamus.inoor.ir/fa/search?query=%D9%85%D9%88%D9%87&langOptionsId=2&searchDepth=root>

1. أَمَاهَ [ م و ه ] فعل ماضی ثلاثی مزید باب إفعال

معنا

شاهد

أَمَاهَ

كَثُرَ ماؤه: «أماهت الأرض» سقى:«أماه سِكّينًا»،«أماه سَيْفًا» خلط‍‌:«أماه نباتاتٍ‌» سقى ماء:«أماه ورودًا» موّه:«أَماه كِلْسًا» (المنجد في اللغة العربیة المعاصرة , ج1 , ص1369)

إذا حفر الرجل البئر فوجد ماءً كثيراً، قيل: أَماه و أمْهَى (فقه اللغة , ج1 , ص304)

و ماهَت البئرُ و أَماهت في كثرة مائها، و هي تَماهُ و تَموه إذا كثُر ماؤها. و ماهَتِ السفينةُ تَماهُ و تَموه و أَماهَتْ: دخل فيها الماءُ. (لسان العرب , ج13 , ص544)

أمِهْنِي

اسْقِني (‏لسان اللسان , ج2 , ص582)

اللحياني: و يقال امْهِنِي اسْقِني. (لسان العرب , ج13 , ص544)

حفْر البئر: أَمْهَى و أَماه

و يقولون في حفْر البئر: أَمْهَى و أَماهَ; ماشینی (لسان العرب , ج13 , ص544)

اَمَاهَ الحافرُ اِمَاهَة

بلغ الماءَ و انبطهُ يقال «حفر فاماهَ و اموهَ و اماهوا دوابَّهم سقوها» (أقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد , ج5 , ص287)

حَفَر البئرَ حتى أَماهَ

أَي بلغ الماءَ (‏لسان اللسان , ج2 , ص581)

أَمَاهَ الشىءَ بالشىءِ

خلَطَهُ‌. (المعجم الوسيط , ج2 , ص892)

أَمَاهَ الحوضَ و نحوَه

جمع فيه الماء. (المعجم الوسيط , ج2 , ص892)

أَمَاهَ فلانا و غيرَه

سقاه الماء. (المعجم الوسيط , ج2 , ص892)

أمَهْتُ السِّكِّيْنَ

إذا سَقَيْتَه.و النّسْبَة إليه ما هِيٌّ‌ (المحیط في اللغة , ج4 , ص86)

أَمَاهَتِ السفينةُ

بمعنى: مَاهَتْ‌ (العین , ج4 , ص101)

و يقال: أَماهَتِ السفينةُ بمعنى ماهَتْ. (لسان العرب , ج13 , ص544)

أَمَاهَتِ السّماءُ

اسالت ماءً كثيراً (أقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد , ج5 , ص287)

أَمَاهَتِ الأَرضُ

ظهر فيها النز (العین , ج4 , ص101)

كثر ماؤُها و نزَّت. (أقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد , ج5 , ص287)

كثُرَ ماؤها و ظهر فيها النَّزُّ (المعجم الوسيط , ج2 , ص892)

أَمَاهَ السِّكِّينَ

سقاهُ كما يقال اَمهَى السكّينَ (أقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد , ج5 , ص287)

أمِيْهُوا حَوْضَكم

أي اجْمَعُوا فيها الماءَ (المحیط في اللغة , ج4 , ص86)

اَمَاهَ ركيَّتَهم

انبطوا ماءَها (أقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد , ج5 , ص287)

أَمَاهَ مَن يحفُرُ

بلغ الماءَ و أَنبطَه. يقال: حفَر فأَماهَ‌، و حفر بئره حتَّى أَماهَها. (المعجم الوسيط , ج2 , ص892)

اَمَاهَ العطشانَ

سقاهُ (أقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد , ج5 , ص287)

أَمَهْتُ الدواةَ

صَبَبْتُ فيها الماء (‏لسان اللسان , ج2 , ص582)

أَمَاهَ الدّواةَ

صبَّ فيها الماءَ ليرقَّ مدادها. (أقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد , ج5 , ص287)

أُمِيهَتِ البئرُ

إِذا أَنْبَطَ الحافِرُ فيها الماء. ماشینی (لسان العرب , ج2 , ص361)

أَماهَ الحافرُ

أَي أَنْبَط الماءَ (‏لسان اللسان , ج2 , ص581)

و أَماهَ الحافرُ أَي أَنْبَط الماءَ. (لسان العرب , ج13 , ص544)

أَمَاهَ الرجُلَ

سقاه الماءَ (المنجد فی اللغة , ج1 , ص780)

و أَماهَ الرجلَ و السِّكِّينَ و غيرَهما: سَقاهُ الماءَ، و ذلك حينَ تَسُنُّه به. (لسان العرب , ج13 , ص544)

اَمَاهَ حوضَهم

جمعوا فيهِ الماءَ و عبارة اللسان «جعلوا فيهِ الماء» و يقال «مَوَّهَ السحابُ الوقائع» (أقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد , ج5 , ص287)

أَماهَ الفحلُ

إِذا أَلْقى ماءَه في رَحِم الأُنثى (‏لسان اللسان , ج2 , ص582)

و أَماهَ الفحلُ إذا أَلْقى ماءَه في رَحِم الأُنثى. (لسان العرب , ج13 , ص544)

أَمَاهَ الشيءَ

خلطهُ فاماهَ هو اَي: اختلط لازم متعدٍّ (أقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد , ج5 , ص287)

### لغت نامه قاموس نور2

در آدرس ذیل از قاموس نور نیز اصطلاح های که با ماء موجود است بیان شده است

<http://qamus.inoor.ir/fa/search?query=%D9%85%D8%A7%D8%A1&langOptionsId=2&searchDepth=root>

2. ماء الحمّام

اصطلاح

ماء الحمام

(المراد به في ألسنة أصحابنا، المستفاد من نصوص المقام هو:الحياض الصغار التي كانت معمولة في عصر صدور الروايات بإيجاد منبع كبير مجتمع للماء الجاري أو غيره، و إحداث حياض صغار حول جدرانه في جميع أطرافه أو بعضها متصلة بالمنبع، و كانت المنابع على قسمين أحدهما: المنبع المرتفع مكانا من الحياض المنصب ماؤه عليها بنحو المزملة، و الثاني:المنبع المتساوي سطحه مع الحياض المتصل ماؤه بها بالثقوب، و كيف كان؛ المراد بماء الحمام مياه تلك الحياض حال اتصالها بما في المادة. و قد اختلفوا في الحكم باعتصامها)32. قال صاحب الحدائق في حدائقه:قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن حكم ماء الحمام كالجاري إذا كان له مادة، قالوا:المراد بماء الحمام يعني ما في حياضه الصغار. ثم اختلفوا في اشتراط الكرية في المادة و عدمه، و حينئذ فالبحث هنا يقع في مواضع ثلاثة: الأول: في بيان كونه كالجاري، و الظاهر أن المراد من التشبيه:عدم نجاسة ما في حياضه الصغار بالملاقاة عند الاتصال بالمادة. الثاني: لو انفصل ماء المادة عن الحوض و تنجس ماؤه، فهل يطهر بمجرد اتصال المادة به أم يشترط فيه الامتزاج و الغلبة‌؟ وجهان بل قولان مبنيان على الكلام في تطهير القليل بالماء الكر عليه. الثالث: هل يشترط في تطهير الحوض زيادة المادة على الكر بمقدار ما تحصل به الممازجة و الغلبة بناء على اشتراط الممازجة. أو بمقدار الماء المنحدر للحوض المتصل به بناء على مجرد الاتصال أم لا؟ قولان. (معجم المصطلحات الفقهیة , ج1 , ص169)

المراد به في السنة أصحابنا، المستفاد من نصوص المقام هو الحياض الصغار التي كانت معمولة في عصر صدور الروايات بإيجاد منبع كبير مجتمع للماء الحار أو غيره، و إحداث حياض صغار حول جدرانه في جميع أطرافه أو بعضها متصلة بالمنبع، و كانت المنابع على قسمين أحدهما المنبع المرتفع مكانا من الحياض المنصب ماؤه عليها بنحو المزملة، و الثاني المنبع المتساوي سطحه مع الحياض المتصل ماؤه بها بالثقوب، و كيف كان المراد بماء الحمام مياه تلك الحياض حال اتصالها بما في المادة. و قد اختلفوا في الحكم باعتصامها فراجع الكتب المبسوطة. (مصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة , ج1 , ص463)

ماء الحمّام

الماء الذي يجري من خزانات الحمامات بواسطة أنابيب إلى حياض صغيرة تحت الأنابيب. (الفتاوى الواضحة أحكام الماء ص 153). (الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة , ج1 , ص189)

المراد به في ألسنة أصحابنا - المستفاد من نصوص المقام - هو الحياض الصغار التي كانت معمولة في عصر صدور الروايات بإيجاد منبع كبير مجتمع للماء الحارّ أو غيره، و إحداث حياض صغار حول جدرانه في جميع أطرافه أو بعضها متّصلةٍ بالمنبع، و كانت المنابع على قسمين: أحدهما: المنبع المرتفع مكاناً من الحياض المنصبّ ماؤه عليها بنحو المزملة . و الثاني: المنبع المتساوي سطحه مع الحياض المتّصل ماؤه بها بالثقوب. و كيف كان، المراد بماء الحمّام مياه تلك الحياض حال اتّصالها بما في المادّة. و قد اختلفوا في الحكم باعتصامها؛ فراجع الكتب المبسوطة. (مصطلحات الفقه , ج1 , ص492)

3. ماء الأكسجين

اصطلاح

ماء الأكسجين

: سائل شديد الأكسدة يستخدم كمبيض و مطهر. (‏القاموس الطبي العربي , ج1 , ص977)

4. ماء مقطّر

اصطلاح

ماء مقطّر

: ماء مقطر، و ليس معقم و قد يقطر مرة، أو أكثر. (‏القاموس الطبي العربي , ج1 , ص977)

5. ماء العنب

اصطلاح

ماء العنب

شراب. (بحر الجواهر , ج1 , ص335)

6. ماء ملح

اصطلاح

ماء ملح

إذا كان شديد الملوحة و في الحديث:«فضحى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بكبش أملح» هو من قولهم:ملح الرجل ملحا:إذا اشتدت زرقته و هو يضرب إلى البياض فهو أملح و الأنثى ملحاء. (القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة , ج1 , ص554)

7. ماء القدس

اصطلاح

ماء القدس

عند الصوفية العلم الذي يطهر النفس من دنس الطباع و نجس الرذائل[المناوي]. (معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي , ج1 , ص501)

: ماء القدس العلم الذي يطهّر النّفس من دنس الطّباع و نجس الرّذائل، أو الشّهود الحقيقيّ بتجلّي القديم الرّافع للحدث، فإنّ الحدث نجس (الكاشي، ص 48). (معجم المصطلحات الصوفیة , ج1 , ص154)

العلم الذي يطهر النفس من دنس الطباع و نجس الرذايل، و الشهود الحقيقي بتجلي القديم الرافع للحدث فإن الحدث نجس. (اصطلاحات الصوفیة للشیخ عبدالرزاق القاسانی , ج1 , ص70)

- ماء القدس هو العلم الذي يطهّر النفس من دنس الطباع و نجس الرذائل و الشهود الحقيقي بالمتجلّي القديم الرافع للمحدث، فإن الحدث نجس. (نقش، جا، 95، 11) (‑موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي , ج1 , ص819)

8. ماء النعناع

اصطلاح

ماء النعناع

: مركز محلول من 2% من زيت النعناع، مخفف في كحول 1-40 مع ماء مقطر و يستعمل كطارد للأرياح و معطر. (‏القاموس الطبي العربي , ج1 , ص977)

9. ماءُ المَفاصِلِ

امثال

أصْفىٰ من ماءِ المَفاصِلِ

هو ما يَجْري علىٰ الحِجَارَةِ في أذْنَابِ المَسَائلِ‌، و قيل: هو الذي يَقْطُرُ من بَيْنِ العَظْمَيْنِ إذا فُصِلا. (المحیط في اللغة , ج8 , ص147)

10. ماء ثقيل

اصطلاح

ماء ثقيل

: ماء يحتوي على أملاح الكالسيوم و المغنيسيوم الذائبة، يختلف الماء حسب مصدره، و لا يرغي فيه الصابون. (‏القاموس الطبي العربي , ج1 , ص977)

11. ماء الحياة

مکان

ماء الحياة

: موضع على ضفة البحر قريب من سبتة، فيه عيون على ضفة البحر نابعة بين أحجار من تحت رمل، طيبة عذبة، يصل إليها الموج، و ينبط الماء العذب في هذا الرمل بأيسر حفر، و يذكر أن بهذا الموضع نسي فتى موسى عليه السّلام الحوت، و يوجد في هذا الموضع دون غيره حوت ينسب إلى موسى عليه السّلام عرضه مقدار ثلثي شبر، و طوله أكثر من شبر، و لحمه طيب نافع من الحصى مقوّ للباه. (الروض المعطار في خبر الأقطار , ج1 , ص520)

12. ماء الحمة

اصطلاح

ماء الحمة

سألت عنه جماعة من التجار المتردّدين إلى بلاد الهند و غيرها من تلك الأقاليم فأخبرت عنه أنه ماء أسود كالبحر سهك الرائحة جدّا نتنها يوجد في جوف سمكة معروفة بالحمة تصاد في بحر الصين و هذا الماء يكون في جوفها في كيس كالمزادة لا يوجد فيها سواه و من خواصه أنه إن سقي منه وزن حبتين أو أكثر بقليل لمن قد سقط من موضع عال و انكسر عضو من أعضائه فإنه يجبره على المكان و هو في ذلك عجيب مجرب. (الجامع لمفردات الأدویة و الأغذیة , ج4 , ص419)

13. ماء الشعير

اصطلاح

ماء الشعير

ديسقوريدوس في الثانية: هو أكثر غذاء من سويق الشعير يماع في الطبخ و هو صالح لقمع حدة الفضول و خشونة قصبة الرئة و تقرّحها و بالجملة يصلح لكل ما يصلح له كشك الحنطة غير أنّ ماء كشك الحنطة هو أكثر غذاء منه و أدر للبول و إذا طبخ الكشك من الحنطة أيضا ببزر الرازيانج و تحسى أدر اللبن و كشك الشعير أيضا يدر البول و هو جلاء نافخ رديء للمعدة منضج للأورام البلغمانية. ابن رضوان في مقالة له في الشعير: و ما يتخذ من الشعير المقشور أقل جلاء من الذي ليس بمقشور فإنا متى احتجنا إلى استعمال شيء مما يتخذ من الشعير نظرنا فإن كنا نحتاج مع ذلك إلى فضل جلاء أخذنا من شعير مقشور سواء كان ذلك ماءه أو حساءه أو كشكه أو غيره و كذا متى احتجنا إلى فضل تجفيف فيما نتخذه من سويقه قلينا الشعير بقشره و إن لم نحتج إلى فضل تجفيف قليناه مقشورا و لذلك متى احتجنا إلى اعتدال البراز استعملناه مقشورا. قال: و ينبغي أن يتخير الشعير و يؤخذ أفضله و يرذل الحديث منه و القديم و يقشر بأن ينقع في الماء وقتا يسيرا و يلقى في مهراش و يلين باليد مسحا و يهرش إلى أن تنسلخ قشوره حساء، ثم يكال و يلقى في طنجير و يصب عليه ماء كثير بحسب ما يرى من صلابته و لينه أما اللين فلا يحتاج إلى ماء كثير لأنه ينضج بسرعة و أما الصلب فيحتاج إلى ماء كثير لأنه يبطئ في الطبخ قبل أن ينهضم و تقدير الماء يختلف و يزيد و ينقص و ليس له حد يقف عليه و ذلك أنه إن كان المطلوب ماء الشعير فيحتاج إلى ماء كثير و إن كان المطلوب حساءه الذي هو عصارته و المطلوب كشكه فلا يحتاج إلى ماء كثير و أكثر ما ينبغي أن يصب عليه من الماء ثلاثون كيلا بكيل الشعير و أقله خمسة عشر و الأجود أن يكون في قدر أخرى ماء يرفع على النار إذا غلي فإن رأيت الشعير قل ماؤه صببت عليه من الماء المغلي كفايته و ينبغي أن تكون نار طبخ الشعير هادئة أو نار جمر و الحد في استخراج مائه أن يطبخ إلى أن ينتفخ الشعير و ينشق فإذا انشق أنزلته و بردته و صفيت ماءه و استعملته و الحد في استخراج عصارة الشعير أو كشكه أن يطبخ إلى أن يتهرّى أو يماع الشعير، و الفرق بين عصارته و كشكه أن تصب مع الماء منذ أول الطبخ زيتا جيدا بقدر الحاجة و طاقات يسيرة من كراث و شبث و يطبخ حتى إذا انتفخ الشعير و رأيته قد أخذ يتشقق صببت فيه خلا جيدا صافيا ليس بالحديث جدا و لا بالشديد القدم مقدار ما يصير به طعمه مزالا حامضا، و يطبخ حتى ينحل الشعير فإذا انحل و تهرّى الشعير جعلت فيه من الملح الطيب بقدر الحاجة و أنزلته عن النار و ناولت العليل منه إما إن كنت تريد الحال الوسطى بين تلطيف الغذاء و تغليظه فتناوله بثفله، و أما إن كنت تريد دون هذه الحالة صفيته و ناولت المريض عصارته فقط و رميت بثفله و كذا الحال فيما يفعل بحساء الشعير المقدم ذكره. قال أبقراط في كتابه في الأمراض الحادة: اقتصر فيما اتخذ من الشعير على كشكه فقط و يسمى المصفى منه حساء و هو عصارته و كثيرا ما يسمى ذلك ماء الشعير و إنما يسمى اللطيف الرقيق من هذه العصارة ماء الشعير و صرح في كلامه أن كشك الشعير أفضل الأغذية في الأمراض الحادّة لأنه يستجمع فيه عشر خصال لا يمكن اجتماعها بوجه و لا بسبب في غيره من الأغذية في هذه الأمراض و أنا أنبه على ذلك. قال أبقراط في المقالة الأولى من كتابه في الأمراض الحادّة: إن كشك الشعير عندي بالصواب غذاء اختير على سائر الأغذية التي تتخذ من سائر الحبوب في هذه الأمراض و أحمد من قدّمه و اختاره على غيره و ذلك لأنّ فيه لزوجة معها ملاسة و اتصالا و لينا و زلقا و رطوبة معتدلة و تسكينا للعطش و سرعة انغسال إن احتيج إلى ذلك أيضا منه و ليس فيه قبض، و لا تهيج رديء و لا ينفخ و يربو في المعدة لأنه قد انتفخ و ربا في الطبخ غاية ما يمكن فيه أن لا ينفخ و يربو. قال ابن رضوان: و أنا أعدّ العشر خصال التي عدها أبقراط في كشك الشعير فأقول الأولى قوله فيه لزوجة معها ملاسة هذه الخصلة يدل بها على أنه متشابه الأجزاء و ليس يوجد ذلك في شيء من الأغذية و لذلك يقاوم ما تحدثه الأمراض الحادّة من الخشونة و التلذيع، الثانية هذه الخصلة أيضا دل بها على أن أجزاء المتشابهة باتصالها تنهضم سريعا معا و تولد معا كيموسا جيدا، الثالثة كونه لينا و ذلك مما يقاوم بها الزعارة و لا يحتاج فيه إلى مضغ و لا غيره، الرابعة كونه زلقا دل به على أنه يجوز و يمر بالمريّ من غير أن يبقى فيه شيء كما يبقى ما يلحج و يلصق من الأشياء اللزجة مثل حسو الحنطة و هو مع زلقه يجلو ما يجده في ممرّه، و الخامسة كونه رطبا رطوبة معتدلة، السادسة تسكينه للعطش و هاتان الخصلتان نافعتان المنافع العظيمة جدا في الحميات لأنهما يقاومان جفاف البدن و حرارته و لذلك يضادان و يقاومان ما تحدثه الحمى في البدن، و السابعة سرعة انغساله و إن ذلك دليل على تليينه للبطن و إنما أراد أبقراط بقوله إن احتيج إلى ذلك منه أنه ليس في كل حمى حادة يحتاج معها إلى تليين البطن، و الثامنة قوله و ليس فيه قبض لأن القبض رديء في هذه الحميات من قبل أنه يسد مجاري الغذاء النافذ إلى البدن و إنما يحتاج معها إلى الأغذية القابضة متى كان في فم المعدة و الكبد ما يحتاج معها إلى تقويتها بالأشياء القابضة. و التاسعة قوله: و لا تهيج رديء أراد به أنه لا يحدث في وقت انهضامه شيء من التهيج مثل النفخة أو اللذع أو غير ذلك من الأشياء التي تعوق المعدة عن الإنهضام بالسوية على الغذاء، و العاشرة أن لا ينتفخ و يربو في المعدة كسائر الأطعمة، و هذا من أفضل خصاله فهذه العشر لا تجتمع في غيره و لذلك يقاوم الحمى الحارة الحادّة ببرده و يبسها برطوبته و ما تحدثه في البدن من سائر الأعراض ينافي خصاله. التجربتين: و ماء الشعير المتخذ من المحمص منه فإنه ينفع المحمومين الذي أصابهم إسهال ذريع. و أما: ماء الشعير على الصفة المشهورة فإنه ينفع من جميع الحميات بحسب صنعته، فيتخذ للصفراء المحضة مفردا و لسائر الحميات الباردة السبب مع البزر و الأصول و مع أعناق الكراث في المختلطة، فإذا احتيج أن يكون أكثر تغذية أخذه بكشكه فهو بكشكه أنفع للمسلولين و لا سيما إذا طبخت فيه السراطين النهرية، و إذا طبخت مع الشعير السراطين النهرية و عرق السوس فينفع من السعال و من الصدر إذا نفث منه الدم المتولد عن حدة و متى شربه ساذجا من يسهل عليه القيء من المحمومين و أكثر منه حتى يتكرّهه قيأه و نقى معدته من الأخلاط و انتفع به. (الجامع لمفردات الأدویة و الأغذیة , ج4 , ص416)

14. ماء الكافور

اصطلاح

ماء الكافور

ذكر«ماسرجويه»و«يوحنا»و«الرازي»أنه يخرج من بدن شجر الكافور إذا شرطت سال منها و هؤلاء هم شيوخ الصيادلة.يستخرج الدفر و رائحته تضرّ بالصداع من الحرّ،و إذا ألقي على طعام لم يقربه الذباب.حار يابس في الثالثة. (بحر الجواهر , ج1 , ص336)

إبن بطلان: في تقويم الصحة هو حار يابس في الثالثة جيد الشبه بصفرة دهن البلسان منفعته أنه يستخرج الذفر و مضرته أنه يصدع الرأس للمحرور و دفع مضاره أن يخلط بدهن بنفسج و هو موافق للأمزجة الباردة و للمشايخ في الشتاء و في البلدان الباردة سوى الجنوبية. و ذكر ماسرحويه و يوحنا و الرازي: أنه يخرج من بدن شجرة الكافور إذا شرطت سال منها و هؤلاء هم شيوخ الصيادلة و ذكر أنه شاهده و قال أن الكافور منه ما هو في أبدان شجره صافيا و هو القنصوري و منه ما يوجد مختلطا باللحاء و القشر و هذا يطبخ و يصفى فتتميز منه في طبخه هذه المائية الدهنية و خاصيته أنه إذا ألقي على طعام لم يقربه الذباب. (الجامع لمفردات الأدویة و الأغذیة , ج4 , ص419)

15. ماء زلال

اصطلاح

ماء زلال

بالضم،آبِ خوشِ صافى. (بحر الجواهر , ج1 , ص197)

16. ماء اللحم

اصطلاح

ماء اللحم

هو ما يخرج عنه بالقرع و الأنبيق،لا المرقة التي في مائها اللحم. (بحر الجواهر , ج1 , ص335)

هي المرقة المتخذة من الماء الذي يعصر من اللحم بعد أن تدقّة ناعما و يشويه في القدر قليلا إلى أن يسيل منها الماء. (حقائق أسرار الطب , ج1 , ص79)

ابن سينا في الأدوية القلبية: اللحم و إن كان غذاء صرفا فإن ماءه يدخل في معالجات ضعف القلب فلا بأس أن نتكلم فيه فنقول أن ماء اللحم إذا كان اللحم محمود أما لحم الحولي منه و الفتيّ من الضأن و أما لحم الحملان و الجداء فإنه أنفع شيء لضعف القلب فإن كان من رقة الروح فلحم الحولي من الضأن و الفتيّ منها، و إن كان من غلظه و كدورته مع قلته فالذي هو أخف منه، و أكثر أطباء زماننا يظنون أن ماء اللحم هو المرقة التي يطبخ في مائها اللحم و ليس كذلك بل ماء اللحم ما يخرجه المدقوق بالطبخ حتى يسيل منه رشح و عرق و ينقلي فيه اللحم ثم يصفى و يشرب. (الجامع لمفردات الأدویة و الأغذیة , ج4 , ص416)

17. ماء النخالة

اصطلاح

ماء النخالة

هو أنْ يصبّ الماء فيها و يضرب جداً ثم يصفى و يغلى حتى يغلظ. (بحر الجواهر , ج1 , ص335)

18. ماء معدنيّ

اصطلاح

ماء معدنيّ

: ماء طبيعي يؤخذ من ينابيع معدنية، و يحتوي على كميات قليلة من الأملاح المعدنية، تختلف حسب مصدرها، و كانت تستخدم لعلاج عدد من الأمراض، و لكن استعمالها يبطل بسرعة. (‏القاموس الطبي العربي , ج1 , ص977)

19. ماءَ یمُوء [ م و ء ] فعل ماضی ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل

معنا

ماءَ السِّنَّوْرُ يَمُوءُ مَوْءا

ماءَ السِّنَّوْرُ يَمُوءُ مَوْءاً كَمَأَى. ماشینی (لسان العرب , ج1 , ص161)

مَاءَ السنَّورُ يَمُوءُ مُؤَاءا

صاح فهو اَي السنَّور (مَؤُوْءٌ) كمَقُول و ظاهر عبارة اللسان ان المُوَاء الصَوْت و المصدر (مَوْءٌ) و اما كون المواء مصدراً فهو القياس في مصدر فعَل الدالّ على صوت الفم (أقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد , ج5 , ص281)

ماءَتِ الهِرَّةُ

إذا صاحت (‏لسان اللسان , ج2 , ص579)

قال اللحياني: ماءَتِ الهرَّةُ تَمُوءُ مثل ماعَتْ تَمُوعُ، و هو الضُّغاء، إذا صاحت. (لسان العرب , ج1 , ص161)

أي صاحَتْ‌ (المحیط في اللغة , ج10 , ص456)

بیشتر

20. ماء كلوروفورمي

اصطلاح

ماء كلوروفورمي

: محلول 25% من الكلوروفورم في الماء، يستخدم كمعطر و كحافظ. (‏القاموس الطبي العربي , ج1 , ص977)

21. ماء الأنيسون

اصطلاح

ماء الأنيسون

: محلول من 2% من زيت الأنيس في مزيج من الكحول و الماء مخفف بنسبة 1-40 مع ماء مقطر و يستخدم كعامل عطري. (‏القاموس الطبي العربي , ج1 , ص977)

22. ماء الورد

اصطلاح

ماء الورد

گلاب يقوي المعدة و الأحشاء و العين و الدماغ شرباً و ضماداً.و هو بارد و قيل حار.و فيه فوائد كثيرة،غير أنه يخشن الصدر،و يصلحه السكَّر.و الإكثار منه يبيض الشعر و يضعف الباه. (بحر الجواهر , ج1 , ص335)

من كتاب المغني المفرد في أوصاف الورد أجوده النصيبي العطر العرق الذكي الرائحة المستخرج بانبيق و قرع فوق بخار الماء و هو بارد في الدرجة الأولى معتدل فيما بين الرطوبة و اليبس مائل إلى الرطوبة يقوي الدماغ و يسكن الخفقان و الصداع الحار شما و طلاء و كذلك يقوي القوى كلها و آلاتها، و يقوي المعدة و القلب شما و طلاء و شربا، و شمه يزيل الغشي و ينبه الحواس الخمس و يبسط النفس و ينفع من الخفقان الحار و يقوّي الجسم بعطريته و قبضه و يسكن وجع العين من حرارة و ينفع من كثير من أدوائها تحجيرا به و كحلا و تقطيرا و يشدّ اللثة مضمضة، و إذا تجرع نفع من العشي و يقوي المعدة و ينفع من نفث الدم و هو يخشن الصدر و يصلحه نبات الجلاب و إذا صب على الرأس حلل الخمار و سكن الصداع. الرازي: ماء الورد بارد لطيف و الإكثار منه يبيض الشعر و إذا شرب من ماء الورد الطري وزن عشرة دراهم أسهل فوق عشرة مجالس. حكيم بن حنين: يمنع انصباب الموادّ إلى العين و يمنع تزيد ما قد حصل فيها من العلل. خلف الطيبي: أجوده الذي يتخذ من الورد الأبيض لأنه أبقى. (الجامع لمفردات الأدویة و الأغذیة , ج4 , ص418)

: مزيج من أجزاء متساوية من ماء الورد الثلاثي و الماء المقطر. (‏القاموس الطبي العربي , ج1 , ص977)

23. ماء كافوريّ

اصطلاح

ماء كافوريّ

: محلول واحد في ألف من الكافور في الماء المقطر مضاف إليه 2% من الكحول. (‏القاموس الطبي العربي , ج1 , ص977)

24. ماء الخيار

اصطلاح

ماء الخيار

ابن ماسه: خاصية ماء الخيار الحلو إسهال المرة الصفراء التي تعرض في المعدة و الأمعاء و تطفئة حدتها و تليين الصدر، و إن أراد أحد أن يأخذه فليأخذ منه ما بين ثلث رطل إلى نصف رطل مع وزن عشرة دراهم سكرا سليمانيا. حبيش بن الحسن: ماء الخيار و القثاء ينفعان من لهب الحمى، و يسكنان العطش و يسهلان برفق و ليس ينبغي أن يسقوا ذلك إذا كانت طبائعهم منعقدة جدا لأنه ليس لهما من القوّة ما يسهلان الطبيعة المنعقدة فربما وقفا في المعدة فأكربا كربا شديدا و ربما قيئا و ربما نفخا و هما صالحان معصورين مفردين أو مؤلفين و يسقى ماؤهما مع بعض الأمراض النافعة للحميات. (الجامع لمفردات الأدویة و الأغذیة , ج4 , ص419)

25. ماء الملح

اصطلاح

ماء الملح

ديسقوريدوس في 5: ماء الملح قوّته و فعله كقوّة الملح لأنه يجلو و يقبض و يلطف و يحتقن به لقروح الأمعاء الخبيثة و عرق النسا المزمن و يصلح لنصب الأعضاء مكان ماء البحر إذا احتيج إليه و يوم مقام ماء البحر في النقع. (الجامع لمفردات الأدویة و الأغذیة , ج4 , ص420)

26. بلا ماء

اصطلاح

بلا ماء

: مركب نحصل عليه بإزالة جزيء، أو أكثر من الماء من مركب آخر. (‏القاموس الطبي العربي , ج1 , ص192)

27. ماء القراح

اصطلاح

ماء القراح

بفتح القاف، و هو الذي لا يشوبه شيء، و عن جماعة:أن المراد بالقراح هو خلوه من السدر و الكافور و إن كان مخلوطا بقليل من التراب، و هذا يعبر عنه بالماء المطلق، فالماء المطلق لا يضره و لا يسلبه عن إطلاقه مجرد وجود القليل من التراب فيه . (معجم المصطلحات الفقهیة , ج1 , ص103)

بالفتح،أي الخالص الذي لا يشوبه شيء من الأشياء. (بحر الجواهر , ج1 , ص335)

28. ماء المطر

اصطلاح

ماء المطر

و هو:عنوان كلي أخذ في الشريعة موضوعا للطهار و المطهرية، هو أفضل أصناف المياه، و أطهرها في نفسه، و أنفعها للإنسان، و أكثرها بركة للخلق، و هو الأصل لمياه الأرض، و المادة و المنبع للمياه البرية كلها، ما جرى منها على وجهها و ما سلكه الله ينابيع في بطنها و أساله في عروق داخلها و أجراه في شراشر وجودها، قال تعالى: أَ فَرَأَيْتُمُ اَلْمٰاءَ اَلَّذِي تَشْرَبُونَ أَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ اَلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ اَلْمُنْزِلُونَ. (سورة الواقعة:68- 69). و قال: أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً فَسَلَكَهُ يَنٰابِيعَ فِي اَلْأَرْضِ. (سورة الزمر:21). و قال: أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً فَسٰالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهٰا. (سورة الرعد:17). و كيف كان؛ فهو حال تقاطره كالجاري حكما فلا ينجس ما لم يتغير، و إن كان قليلا إذا صدق عليه المطر سواء جرى على وجه الأرض أم لم يجر، فكل قطرة منه حال نزوله بمنزلة كر من الماء يطهر كلما وقع عليه و إن كان حوضا كبيرا فإن كل ما يراه المطر فقد طهر) . يقول صاحب الحدائق في حدائقه:الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب «رضي الله عنهم» في أن ماء المطر في الجملة حال تقاطره كالجاري. و نقل عن طهارة الشيخ اشتراط الجريان من ميزاب. قال السيد الخوئي (قدس سره):ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله. أما لو وقع على شيء كورق الشجر، أو ظهر الخيمة أو نحوهما، ثم وقع على النجس تنجس21. (معجم المصطلحات الفقهیة , ج1 , ص169)

و هو عنوان كلّيّ اُخذ في الشريعة موضوعاً للطهارة و المطهّريّة، و هو أفضل أصناف المياه، و أطهرها في نفسه، و أنفعها للإنسان، و أكثرها بركة للخلق، و هو الأصل لمياه الأرض، و المادّة و المنبع للمياه البرّيّة كلّها، ما جرى منها على وجهها، و ما سلكه اللّٰه ينابيع في بطنها و أساله في عروق داخلها و أجراه في شَراشر وجودها؛ قال تعالى: «أَ فَرَأَيْتُمُ اَلْمٰاءَ اَلَّذِي تَشْرَبُونَ\* أَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ اَلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ اَلْمُنْزِلُونَ» و قال: «أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً فَسَلَكَهُ يَنٰابِيعَ فِي اَلْأَرْضِ» و قال: «أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً فَسٰالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهٰا» . و كيف كان، فهو حال تقاطره كالجاري حكماً، فلا ينجّس ما لم يتغيّر - و إن كان قليلاً - إذا صدق عليه المطر؛ سواء جرى على وجه الأرض، أم لم يجر؛ فكلّ قطرة منه حال نزوله بمنزلة كرّ من الماء، يطهّر كلّ ما وقع عليه و إن كان حوضاً كبيراً؛ فإنّ كلّ ما يراه المطر، فقد طهر. (مصطلحات الفقه , ج1 , ص489)

و هو عنوان كلي أخذ في الشريعة موضوعا للطهارة و المطهرية، و هو أفضل أصناف المياه، و أطهرها في نفسه، و أنفعها للإنسان، و أكثرها بركة للخلق، و هو الأصل لمياه الأرض، و المادة و المنبع للمياه البرية كلها، ما جرى منها على وجهها و ما سلكه اللّه ينابيع في بطنها و أسأله في عروق داخلها و أجراه في شراشر وجودها، قال تعالى (أَ فَرَأَيْتُمُ اَلْمٰاءَ‌ اَلَّذِي تَشْرَبُونَ ( أَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ اَلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ اَلْمُنْزِلُونَ‌) (الواقعة 68-69) و قال (أَنْزَلَ مِنَ‌ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً فَسَلَكَهُ يَنٰابِيعَ فِي اَلْأَرْضِ‌) (الزمر 21) و قال (أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً فَسٰالَتْ أَوْدِيَةٌ‌ بِقَدَرِهٰا) (الرعد 17). و كيف كان فهو حال تقاطره كالجاري حكما فلا ينجس ما لم يتغير، و ان كان قليلا إذا صدق عليه المطر سواء جرى على وجه الأرض أم لم يجر، فكل قطرة منه حال نزوله بمنزلة كر من الماء يطهر كلما وقع عليه و إن كان حوضا كبيرا فان كلما يراه المطر فقد طهر. (مصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة , ج1 , ص460)

29. ماء الغسالة

اصطلاح

ماء الغسالة

و هي:الماء المنفصل عن المحل المغسول بنفسه أو بالعصر، و حكمها حكم المحل قبلها أي:قبل خروج تلك الغسالة . و هو:الماء المنفصل عن المحل المغسول بنفسه أو بالعصر، و حكمه حكم المحل قبل خروج تلك الغسالة. و ماء الغسالة نجس إذا كان متغيرا بأوصاف النجاسة و هو مما لا خلاف فيه، و إذا لم يكن متغيرا فقد اختلف فيه على أقوال: الأول: النجاسة مطلقا بلا فرق بين الإناء و غيره، و لا بين الغسلة الأولى و غيرها. الثاني: الطهارة مطلقا. الثالث: التفصيل بين الغسلة الأولى فالنجاسة، و بين غيرها فالطهارة62. (معجم المصطلحات الفقهیة , ج1 , ص177)

30. ماء فاتر

اصطلاح

ماء فاتر

آبى كه نه گرم و نه سرد باشد . (بحر الجواهر , ج1 , ص287)

: اصطلاح يستعمل في الوصفات. (‏القاموس الطبي العربي , ج1 , ص977)

31. ماء أصفر

اصطلاح

ماء أصفر

صفرائي است كه به طريق ادرار دفع شود . (بحر الجواهر , ج1 , ص335)

32. ماء الجبن

اصطلاح

ماء الجبن

آب پنير،ينفع من الكلف و الجرب و الآثار طلاءً و شرباً.و يسهل الصفراء.مع الأفتيمون يسهل السوداء المحترقة. و ينفع من اليرقان و حرارة الكبد و نحافة البدن و حدّة الصفراء.و أفضل الأوقات لشربه الربيع.و قدر ما يشرب منه في كل يوم رطل في ثلاث مراتب،بين كل شربتين ساعتين مع دانق من الملح الهندي. (بحر الجواهر , ج1 , ص335)

ديسقوريدوس في الثانية: و كل لبن من الألبان لا يخلو من أن تكون فيه رطوبة مائية إذا انفصلت عنه و استعملت كانت صالحة لإسهال البطن جدّا إسهالا قويا إذا أردنا أن نسهل من غير سقي شيء حرّيف كما يفعل بأصحاب الماليخوليا و الصرع و الجرب المتقرّح و داء الفيل أو البثور في كل البدن و تخرج هذه المائية هكذا. يؤخذ اللبن فيغلى في قدر فخار جديدة و يحرّك بقضيب تين قطع من شجرته قريبا و بعد غليتين أو ثلاثة يرش عليه لكل تسع أواق أوقية و نصف من سكنجبين و هكذا يفصل الماء من الجبن و ينبغي أن تؤخذ إسفنجة فتشرب بالماء و يمسح بها شفة القدر مسحا دائما في وقت طبخ اللبن لئلا يشتدّ غليانه و ينبغي أن يؤخذ إبريق فيصبه مملوءا ماءا باردا و يصير في اللبن و قد تسقى هذه الرطوبة و هي ماء الجبن وقتا بعد وقت في كل وقت تسع أواق حتى ينتهي إلى ثلاثة أرطال و تسع أواق، و ينبغي لشارب ماء الجبن أن يتمشى فيما بين الوقت و الوقت. جالينوس في العاشرة: قوّة ماء اللبن الذي قد تميز من الدسم و الجبنية ينقي و يغسل الأحشاء و ينقى عنها الفضول العفنة إذا شرب أو احتقن به يفعل ذلك من غير لذع بل له في تسكينه فعل جيد و يغسل القروح التي فيها قيح رديء فاسد و يبرئها إذا غسلت به و من الناس من يخلط بهذا الماء الأدوية التي تفش الماء النازل في العين و يستعملها فينفع من ذلك و كذا فعله أيضا في جلاء الكلف و قد يشفي به أورام العين و الدم المنصب إليها إذا خلط ببعض أدويته الموافقة له. روفس في كتاب اللبن: ماء الجبن يسقى من يحتاج إلى أن يسهل إسهالا قويا و يتخذ على هذه الصفة غير أنه يرش عليه مرة سكنجبينا و مرة شرابا و مرة ماء العسل على قدر الحاجة فإن كان الخلط بلغميا يرش عليه سكنجبين و قد يخلط معه في أوّل الأمر ملح فإن أخذ معه أدوية مسهلة فليستقص مقدارها فإن الخطأ فيها عظيم إن أفرط وزنها و أما هو وحده فلا يعرض منه خطأ و المجبن منه بالقرطم يرفق في إسهاله و إن طبخ بعد أخذه و جعل فيه ملح أسهل بقوّة و من احتاج إلى مسهل و لم يقو على الأدوية فليسق مع الملح أو ماء البحر فإنه يستفرغه إستفراغا صالحا و يخلط فيه حاشا أو أفتيمون و قد يسقى للأمعاء التي يخاف أن تحدث بها قرحة و التي يخرجها البراز المراري و قروح المثانة و لا ينبغي أن يجعل معه في هذه الحالة ملح و لحرقة البول و لا يتوقى أخذه في الصيف كما تتوقى الأدوية المسهلة و ينفع القوى و الإسهال منه للجراحات و البثر الكمدة و إخراج الأخلاط الرديئة المجتمعة تحت الجلد و القروح الحديثة و القديمة و الخبيثة و الشقيقة و الموادّ السائلة إلى العين و الأجفان و الكلف و القروح و الحميات المزمنة الكامنة الطويلة و من يتخوّف عليه الإستسقاء. ابن رضوان في الأدوية المسهلة: و ماء اللبن مادّة موافقة لأن تخلط به الأدوية المسهلة إن خلط به الأدوية التي تستفرغ المرار الأصفر استفرغ مرة صفراء و إن خلط به الأدوية التي تستفرغ المرار الأسود استفرغ مرة سوداء و إن خلط به الأدوية التي تستفرغ البلغم استفرغ و إن خلط به الأدوية التي تستفرغ الماء استفرغ الماء الأصفر لأن اللبن قريب من طبيعة البدن و له قوّة يجلو بها و يغسل من غير تلذيع فوجب أن يقمع حدة الأدوية و يكسر من تلذيعها للأحشاء و إن يعين في إسهالها بقوّة مسهلة و استحالته إليها و الأجود في خلطه معها أن يسحق و ينفع فيه حتى يأخذ قوّتها ثم ينزع منه و يسقى ماء اللبن فإنه في هذه الحال يسهل الخلط المطلوب استفراغه بسهولة لا خوف معها على الأحشاء من نكاية الأدوية المسهلة التي يفعلها بالقوى الذاتية في إجرامها و لا عنف فيها لأن القوى المسهلة قد انكسرت حدتها برطوبته لأن المرار الأصفر و المرار الأسود مفرطا الحدّة و النكاية و المحمودة أيضا لها حدة عظيمة، و كذا الأفتيمون و ما جرى مجراهما فكان ماء اللبن عجيب النفع في استفراغ هذين الخليطين أما في المرار الأصفر فإنه ينفع فيه المحمودة و ما قام مقامها و أما في المرار الأسود فبأن ينقع فيه ثمر أفتيمون أو ما قام مقامه و ذلك إنّ ماء اللبن يحمل قوى هذه الأدوية و يوصلها إلى البدن فتستفرغ الأخلاط التي تستفرغها بلا حدة و لا حرارة قوية تعرض منها في الأمعاء و الأحشاء و المعدة و الماساريقا و الكبد و تجاويف العروق و قد اختار بعض الأطباء إذا كان في شيء من الأحشاء مرار مجتمع أن يعطي قبل ماء اللبن شيئا من الصبر أو الأفسنتين أو الإهليلج الأصفر ليحرّك ذلك المرار الغليظ أعني: الذي قد غلظ بمخالطة البلغم و نحو ذلك لأنّ ماء اللبن أيضا إذا صار إلى الأحشاء التي هذا حالها لم يؤمن عليه أن يستحيل إلى طبيعة ذلك المرار الذي يخالطه فيها، و لذلك ينبغي أن يعطي قبل أخذه ما يحرّك المرار إلى الإنحدار عن الأحشاء، فإذا جاء بعده ماء اللبن وجده متهيأ للخروج و الإنحدار فاحدر جميعه و أخرجه بالإسهال فهذه منافع اللبن في الإسهال. أمين الدولة بن التلميذ: و صفة عمل ماء الجبن في الربيع يتخذ من لبن المعز الفتية التي عهدها بالولادة نحو شهر و تختار الحمراء الزرقاء الفتية فإنها صنف جيد المزاج و تعلف قبل استعمال لبنها بأيام شعيرا مجروشا مبلولا مع نخالة و ثيل و هندبا و شاهترج ثم يحلب رطلان من لبنها في كل يوم و يطبخ في طنجير حجر بنار هادئة و يحرّك بخشبة من خشب التين رطبة مأخوذ عنها لحاؤها مرضوضة يقصد بذلك أن تعلق بماء الجبن من اللبنية و اليتوعية التي في الخشب الرطب قوة تعينه على الإسهال في رفق و قد يعتاض عنه بشجرة خلاف رطبة إذا لم يوجد خشب التين و كان يسقى ماء الجبن للترطيب دون الإسهال و يمسح حول القدر بخرقة مبلولة بماء عذب، فإذا غلى اللبن فليترك الطنجير على ناره و يرش على اللبن الذي فيه ثلاثون درهما من السكنجبين الساذج السكري فربما رش معه ثلاثة دراهم من خل خمر صاف و ليكن السكنجبين و الخل باردين جدا يسرع إلقاؤهما لتتميز الجبنية من المائية و يحرّك بالعود المذكور و يترك هنيّة حتى يجمد و تتميز المائية ثم يصفى في خرقة كتان صفيقة أو زنبيل خوص صفيق النسج و يعلق حتى ينقطع سيلان ماء الجبن عنه و تبقى فيه الجبنية و يعاد الماء فيه إلى الطنجير بعد غسله و يغلي برفق و يلقى عليه نصف درهم من ملح دراني مسحوق و يصفى ثانيا و يؤخذ من ماء الجبن المذكور نصف رطل إلى ثلثي رطل على تدريج بسكر طبرزذ و يؤخذ في وقت بسفوف مسهل و في وقت بسفوف مبدل. سفيان الأندلسي: ماء الجبن دواء مسهل تستعمله الصبيان فمن فوقهم دون فرق و إذا كان القصد به الإسهال فيجب أن يغلى على النار بعد عصره من الجبن ليتميز ما فيه من الجزء الجبني و الماء المستخرج من اللبن المعقود بالأنفحة فهو يسهل أولا فإذا تمودي عليه و ألفه البدن اغتذى به و لم يسهل و يطيب و لا سيما الأجسام التي دماؤها فاسدة و هي التي يكثر أكلها و ينهضم و لا يخصب البدن و أكثره إسهالا أرقه لبنا و أكثره ترطيبا أغلظه لبنا. (الجامع لمفردات الأدویة و الأغذیة , ج4 , ص413)

33. مَاء فَرَسٍ

مکان

مَاء فَرَسٍ

كان عقبة بن عامر قد غزا فزّان و تعدّاهم إلى أراضي كوّار فنزل بموضع لم يكن فيه ماء فأصابهم عطش أشرفوا منه على الموت فصلى عقبة ركعتين و دعا اللّه تعالى و جعل فرس عقبة يبحث في الأرض حتى كشف عن صفاة فانفجر منها الماء فجعل فرس عقبة يمص ذلك الماء فأبصره عقبة فنادى في الناس أن احتفروا فحفروا سبعين حسيا فشربوا و استقوا فسمي الموضع لذلك ماء فرس. (معجم البلدان , ج5 , ص43)

موضع، كان عقبة بن عامر نزل به، فأصابهم عطش، فصلّى عقبة و دعا، و جعل فرس عقبة يبحث الأرض حتى كشف عن صفاة، فانفجر منه الماء. فجعل الفرس يمصّ الماء، فنادى فى الناس: أن احتفروا فحفروا سبعين حسيا، فشربوا و استقوا، فسمّى ذلك الموضع به. (مراصد الإطلاع علی أسماء الأمکنة و البقاع , ج3 , ص1221)

34. ماء البئر

اصطلاح

ماء البئر

و البئر الحفرة العميقة في الأرض، يستقى منها الماء، و تسمى بالقليب و الجبّ‌ و الركيّ‌، و الكلمة مأخوذة من بأر الشيء و ابتأره خباه و أدخره، و في النهاية في الحديث أن رجلا آتاه اللّه مالا فلم يبتئر خيرا أي لم يقدم لنفسه و لم يدخر، و في المفردات: و هي في الأصل حفيرة يستر رأسها ليقع فيها من مرّ عليها و يقال لها المغواة، و لم يثبت لها معنى شرعي أو متشرعي، نعم يشترط في صدق اسمها استعداد النبع و الحكم بالاعتصام أيضا دائر مداره وجودا و عدما. و كيف كان فقد اختلفت في تنجس مائها بملاقاة النجس و لو لم يحصل التغير فيه آراء القدماء من أصحابنا و المتأخرين اختلافا كبيرا فكان جل القدماء لو لا كلهم يحكمون بنجاسته بمجرد ملاقاة النجاسة و لو كانت كبيرة واسعة غزيرة الماء، بل كاد أن يكون توافقهم في ذلك إجماعا، بل قد نقل الإجماع عليه في كلمات عدة من الفحول، بل عن السرائر نفي الخلاف عنه، مع التصريح منهم بأنه لا فرق بين قلة الماء و كثرته، نعم قد نقل الخلاف عن ابن أبي عقيل و الشيخ حسين الغضائري و مفيد الدين. و استمر ذلك إلى برهة من زمن المتأخرين، ثم ظهرت المخالفة و ذهب إليه العلامة ثم أكثر المتأخرين عنه، و انقلب الأمر في الفتيا حتى اشتهرت بعدم النجاسة بالملاقاة و إن كان قليلا ما لم يتغير بها، بحيث لا تجد اليوم أحدا يفتي بذلك على ما نعلم. و في الصحيح عن مولانا الرضا عليه السّلام ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لأن له مادة. (مصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة , ج1 , ص461)

(البئر:الحفرة العميقة في الأرض، يستقي منها الماء، و تسمى بالقليب و الجبّ و الركيّ، و الكلمة مأخوذة من بأر الشيء و ابتأره:خباه و ادخره، و في النهاية في الحديث:«أن رجلا آتاه الله مالا فلم يبتئر خيرا» أي:لم يقدم لنفسه و لم يدخر، و في المفردات:و هي في الأصل حفيرة يستر رأسها ليقع فيها من مرّ عليها و يقال لها:المغواة، و لم يثبت لها معنى شرعي أو متشرعي، نعم يشترط في صدق اسمها استعداد النبع، و الحكم بالاعتصام أيضا دائر مداره وجودا و عدما. و كيف كان؛ فقد اختلف في تنجس مائها بملاقاة النجس و لو لم يحصل التغير فيه آراء القدماء من أصحابنا و المتأخرين اختلافا كبيرا، فكان جل القدماء لو لا كلهم يحكمون بنجاسته بمجرد ملاقاة النجاسة و لو كانت كبيرة واسعة غزيرة الماء، بل كاد أن يكون توافقهم في ذلك إجماعا، بل قد نقل الإجماع عليه في كلمات عدة من الفحول، بل عن السرائر:نفي الخلاف عنه، مع التصريح منهم بأنه لا فرق بين قلة الماء و كثرته، نعم قد نقل الخلاف عن ابن أبي عقيل و الشيخ حسين الغضائري و مفيد الدين. و استمر ذلك إلى برهة من زمن المتأخرين، ثم ظهرت المخالفة و ذهب إليه العلامة ثم أكثر المتأخرين عنه، و انقلب الأمر في الفيتا حتى اشتهرت بعدم النجاسة بالملاقاة و إن كان قليلا ما لم يتغير بها، بحيث لا تجد اليوم أحدا يفتي بذلك على ما نعلم. و في الصحيح عن مولانا الرضا (عليه السلام):«ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لأن له مادة»21. يقول المحقق الحلي:ماء البئر:فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا. و هل ينجس بالملاقاة‌؟ فيه تردد، و الأظهر التنجيس32. قال الشهيد الثاني:ماء البئر هو مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا، و لا يخرج عن مسماها عرفا. هل ينجس بالملاقاة أم لا؟ نعم ينجس بالملاقاة على المشهور بين القدماء، و مستندهم الأخبار الدالة على وجوب النزح بالملاقاة، فهي دالة على تنجسه بالملاقاة43. (معجم المصطلحات الفقهیة , ج1 , ص168)

35. ماء الملكيّ

اصطلاح

ماء الملكيّ

: مزيج من أربعة أجزاء حمض الهيدروكلوريك المركز مع ثلاثة أجزاء من حمض النتريك المركز. (‏القاموس الطبي العربي , ج1 , ص977)

36. ماء القراطن

اصطلاح

ماء القراطن

ابن حسان: معناه باليونانية عسل مقصور. الرازي في الحاوي: هو الشراب المسمى باليونانية حنديقون. ديسقوريدوس في الخامسة: هو بعض الأشربة و قوّته كالشراب الذي يقال له أويومالي و يستعمل ما لم يطبخ منه إذا أردنا أن نلين البطن أو نهيج القيء إذا سقي إنسان دواء قتالا فنسقيه منه بالزيت للقيء و المطبوخ منه نسقيه لتحليل القوّة و ضعف البدن و للسعال و الورم الحار العارض في الرئة. بعض علمائنا: و صنعته كما قال ديسقوريدوس يؤخذ من العسل جزء و من ماء المطر المعتق جزء فيخلط به و يوضع في الشمس و من الناس من يأخذ من ماء العيون فيخلطه بالعسل و يطبخه حتى يذهب الثلثان و يرفعه. (الجامع لمفردات الأدویة و الأغذیة , ج4 , ص421)

37. ماء الشّرب

اصطلاح

ماء الشّرب

: أي ماء خال من المعادن و الجراثيم و الفطريات، توافق عليه السلطات المحلية للاستهلاك البشري. (‏القاموس الطبي العربي , ج1 , ص977)

38. ماء المد

اصطلاح

ماء المد

المد: هو واحد الممدود، و المقصود به: ماء السيل. «الكفاية 63/1، و اللباب شرح الكتاب 19/1». (معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة , ج3 , ص192)

39. ماء الغيث

اصطلاح

ماء الغيث

هو:ماء المطر، و قد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن ماء المطر لا يتنجس حال وقوعه و تقاطره، و لا حال جريانه من ميزاب و شبهه إلاّ أن تغيره النجاسة41. (معجم المصطلحات الفقهیة , ج1 , ص178)

40. ماء ليّن

اصطلاح

ماء ليّن

: ماء لا يحتوي على أملاح الكالسيوم، المغنيسيوم و الصوديوم، أو البوتاسيوم التي تجعل الماء ثقيلا أي لا تترسب مع الصابون. (‏القاموس الطبي العربي , ج1 , ص977)

41. ماء عطريّ

اصطلاح

ماء عطريّ

: محلول زيوت عطرية في الماء تستخدم للتعطير و تشمل هذه ماء الأنيس و الكافور و الكاراوية و القرفة و غيرها. (‏القاموس الطبي العربي , ج1 , ص977)

42. ماء قرفيّ

اصطلاح

ماء قرفيّ

: مركز محلول 2% من زيت القرفة مخفف في الكحول و مخفف واحد إلى 40 مع ماء مقطر، و يستخدم كمعطر و طارد للأرياح. (‏القاموس الطبي العربي , ج1 , ص977)

43. ماء الرماد

اصطلاح

ماء الرماد

ديسقوريدوس في 1: قد يستعمل من التبن البري و التين البستاني بأن تحرق الأغصان و يستعمل رمادها و ينبغي أن ينفع الرماد بالماء مدّة ثم يصفى ثم ينقع فيه رماد آخر و يفعل به ذلك مرات كثيرة و يعتق. جالينوس في السابعة: ماء الرماد يكون بحسب الرماد الذي يعمل منه فإن كان للرماد حدّة كان ماء الرماد أيضا حادا و إن كان الرماد غير حاد كان ماؤه لا حدة له لينا و لذلك صار ماء الرماد يخلط في الأدوية التي يقال لها المعفنة، لأن فيه حرارة محرقة لكنها تحرق من غير وجع للطافة جوهرها، و سائر مياه الرماد في قوّة الجلاء و التجفيف بحسب ما تكون قوّة الخشب الذي يعمل منه سوى ماء رماد خشب التين و رماد اليتوع و هذان الماءان قريبان في قوّتهما من الأدوية المعفنة. ديسقوريدوس: و قد يصلح أن يستعمل في الأدوية المحرقة و القروح الخبيثة و قد يأكل اللحم الزائد في القروح و يستعمل في بعض الأحايين بأن تبل به إسفنجة فاترا و توضع على المكان و يحقن به لقرحة الأمعاء و للسيلان المزمن في القروح العظيمة الخبيثة لأنه يقلع اللحم الفاسد و يبني اللحم و يلحم و يلزق كما تلزق أدوية الجراحات اللازقة لها في أوّل ما تعرض و قد يصفى شيء من حديثه و يسقى منه أوقية و نصف مع شيء يسير من زيت لجمود الدم و السقطة من موضع عال و الوهن و قد يسقى منه وحده أوقية و نصف لمن به إسهال مزمن و قرحة الأمعاء، و إذا خلط بزيت و تمسح به جلب العرق و نفع من وجع العصب و الفالج و قد يشربه من شرب الجبسين و ينفع من نهشة الرتيلا و قد تفعل ذلك مياه أصناف الرماد الباقية و خاصة ماء رماد خشب البلوط و كلها فيها قبض شديد. (الجامع لمفردات الأدویة و الأغذیة , ج4 , ص420)

44. ماء قراري

اصطلاح

ماء قراري

: يصف سائل في راحة،، أو توازن. (‏القاموس الطبي العربي , ج1 , ص980)

45. ماء برطاع

اصطلاح

ماء برطاع

أخبرني به الشيخ الأمين نفيس الدين هبة اللّه مقدم الطب بالديار المصرية أن هذا الماء كان منه شيء بخزانة البيمارستان بالقاهرة المحروسة و كان من خواصه أنه إن سقي منه شيا من تشبث في حلقه عظم أو شوك أو حديد أذابه في ساعته و لو أخذ منه نصف درهم أو أقل. و نقد جميعه من الخزانة و لم يعتض بغيره و لم يقع إلينا منه شيء آخر بعد ذلك فنبحث عنه. (الجامع لمفردات الأدویة و الأغذیة , ج4 , ص419)

46. ماء البحر

اصطلاح

ماء البحر

هو حار حريف رديء للمعدة مسهل للبطن و يسهل بلغما، و إذا صب على البدن و هو سخن جذب و حلل و كان موافقا لألم العصب و الشقاق العارض من البرد من قبل أن يتقرح و قد يقع في أخلاط الأضمدة المتخذة من دقيق الشعير و المراهم المحللة و قد ينتفع به في الحقنة فاترا، و إذا احتقن به سخنا نفع من المغص و قد يصب على الجرب و الحكة و القوابي و الصنان و أورام الثدي فينفعها و إذا تضمد به حلل الدم المجتمع تحت الجلد و إن تضمد به و أدخل فيه و هو سخن نفع من نهش الهوام التي يعرض من نهشها الإرتعاش و برد البدن و لدغة العقرب و نهشة الرتيلا و الأفعى و الاستحمام به ينفع الأمراض المزمنة العارضة للبدن كله و الأعصاب خاصة و بخاره إذا كان سخنا نفع من الإستسقاء و الصداع و عسر السمع، و إذا أخذ ماء البحر خالصا لم يخالطه شيء من الماء العذب و رفع في إناء أذهب زهومته و من الناس من يطبخه أوّلا ثم يرفعه و قد يسقى منه أيضا بخل ممزوج بماء أو شراب أو سكنجبين لإسهال البطن و قد يسقى منه وحده لإسهالها و يسقى بعد الإسهال من شربه مرق دجاجة أو سمكة ليكسر اللذع العارض من حدته. و قال جالينوس حيث ذكر الملح و ماء الملح قوته و فعله مثل فعل الملح إلا أنه يجلو و يقبض و يلطف و يحقن به لقرحة الأمعاء الخبيثة و عرق النسا المزمن و يصلح للصب على الأعضاء مكان ماء البحر إذا احتيج إليه يقوم مقام ماء البحر في النفع. جالينوس في الأولى: من مفرداته الماء العذب الذي للشرب إذا سحق به القيروطي كان منه دواء مبرد لجميع الأطراف، و ينبغي أن يسقى القيروطي من الماء مقدارا كثيرا ما أمكن أن يشربه و يسحق به حتى يمتزج و ماء البحر إن سحق به القيروطي كذلك كان مجففا محرقا. ابن سينا: في الكليات الماء جوهر نفيس في تسهيل الغذاء و ترقيقه و تذرقته إلى العروق نافذا به إلى العروق و نافذا إلى المخارج و لا يستغنى عن معونته هذه في إتمام أمر الغذاء، ثم المياه مختلفة لا في جوهر المائية لكن بحسب ما يخالطها و بحسب الكيفيات التي تغلب عليها، فأفضل المياه مياه العيون و لا كل العيون و لكن ماء العيون الحرة الأرض التي لا يغلب على تربتها شيء من الأحوال و الكيفيات الغربية أو تكون حجرية فتكون أولى بأن لا تعفن العفونة الأرضية لكن ما طينته حرة خير من الحجرية و لا كل عين حرة بل التي هي مع ذلك جارية و لا كل جارية بل الجارية المكشوفة للشمس و الرياح فإن هذا مما تكتسب به لجارية فضيلة، و أما الراكدة فربما أكسبها الكشف رداءة لا تكتسبها بالغور و الستر لها أولى و الطينية الميل خير من الحجرية لأن الطين ينقيه و يروقه و يأخذ منه الممزوجات الغربية بخلاف الحجارة لكن يجب أن يكون طين مسيلها حرا لا حمأة فيه و لا سبخة و لا غيرهما. فإن اتفق أنه يكون الماء غمرا شديد الجري يحيل بكثرته ما يخالطه إلى طبعه يأخذ في جريانه إلى المشرق و خصوصا الصيفي منه فهو أفضل لا سيما إذا بعد جدّا عن مبدئه و بعده ما يتوجه إلى الشمال و المتوجه إلى المغرب و الجنوب رديء و خصوصا عند هبوبها و الذي ينحدر من العلوّ مع ما قدمنا من الفضائل أفضل، و كذا ما لا يحتمل الخمر إذا مزج به إلا قليلا و كان خفيف الوزن سريع التبريد و التسخين لتخلخله باردا في الشتاء حارا في الصيف لا يغلب عليه طعم البتة و لا رائحة و يكون سريع الإنحدار من الشراسيف سريع التهري لما طبخ فيه و اعلم أن الوزن من الدستورات المنجحة في تعرف حال المياه فإن الأخف في الأكثر أفضل و قد يعرف الوزن بالمكيال بأن يبل فيه خرقتان بما نيتان أو قطنتان متساويتا الوزن ثم يجففان تجفيفا بالغا ثم يوزنان فالماء الذي قطنته أخف أفضل و التصعيد و التقطير مما يصلح المياه الرديئة فإن لم يمكن ذلك فالطبخ فقد شهد العلماء أن المطبوخة أقل نفخا و أسرع انحدارا قال و إن تركت المياه الغليظة مدّة كثيرة لم يرسب منها شيء يعتد به، و إذا طبختها رسب في الوقت شيء كثير فصار الماء الباقي خفيف الوزن صافيا فكان سبب الرسوب الترقيق الحاصل بالطبخ ألا ترى أن مياه الغدران الكبار كجيحون و خصوصا ما اغترف من آخره يكون كدرا عند الإغتراف ثم يصفو في زمان قصير كرة واحدة بحيث إذا استصفيته مرة أخرى لم يرسب شيء يعتد به، و قوم يفرطون في مدح النيل إفراطا شديدا و يجمعون محامده في أربعة بعد منبعه و طيب مسلكه و غمورته و أخذه إلى الشمال عن الجنوب ملطفا لما يجري فيه من المياه أما غمورته فيشاركه فيها غيره و المياه الرديئة إذا استصفيتها كل يوم من إناء إلى إناء رسبت كل يوم و لا يرسب عنها ما من شأنه أن يرسب إلا بأناة من غير إسراع و مع ذلك فلا يتصفى تصفيا بالغا و العلة فيه أن المخالطات الأرضية يسهل رسوبها عن الرقيق الجوهر الذي لا غلظ له و لا لزوجة و لا دهنية و لا يسهل رسوبها عن الكثيف تلك السهولة ثم الطبخ يفيده رقة الجوهر و بعد الطبخ المخض، و من المياه الفاضلة ماء المطر و خصوصا الصيفي و من سحاب راعد، و أما الذي يكون من سحاب ذي رياح عاصفة فيكون كدر البخار الذي يتولد منه و كدر السحاب الذي يقطر منه فيكون مغشوش الجوهر غير خالصة إلا أن العفونة تبادر إلى ماء المطر و إن كان أفضل ما يكون لأنه شديد الرقة فيؤثر فيه المفسد الأرضي و المفسد الهوائي بسرعة و تصير عفونته سببا لتعفن الإخلاط و يضر بالصوت و الصدر قال قوم: و السبب في ذلك أنه متولد عن بخار مصعد عن رطوبات مختلفة و لو كان السبب ذلك لكان ماء المطر مذموما غير محمود و ليس كذلك و لكنه لشدّة لطافة جوهره يتعفن فإن كل لطيف الجوهر قوامه قابل للإنفعال، و إذا بودر إلى ماء المطر و أغلي قبل قبوله العفونة و الحموضات إذا تنوّول مع وقوع الضرورة إلى شرب ماء مطر قابل للعفونة أمن ضرره و مياه الآبار و القنى بالقياس إلى ماء الأعين رديئة لأنها مياه محتقنة مخالطة للأرضية مدة طويلة لا تخلو عن تعفين ما، و قد استخرجت و حرّكت بقوّة قاصرة لا بقوّة فيها مائلة إلى الظهور و الإندفاع بل بالحيلة و الصناعة بأن قرب لها السبيل إلى الرشوح و أردؤهما ما جعل له مسالك في الرصاص فيأخذ من قوّته و يوقع في قروح الأمعاء و النز أردأ من ماء البئر لأنه يستجد نبوعه بالنزح فتدوم حركته و لا يلبث اللبث الكثير في الحفر و لا يريث في المنافس ريثا طويلا فأما ماء النز فيها فيطول تردّده في منافس الأرض المعفنة و يتحرّك إلى النبوع و البروز حركة بطيئة لا تصدر عن قوّة اندفاعها بل لكثرة مادّتها و لا يكون إلا في أرض فاسدة عفنة و أما المياه الجليدية و الثلجية فغليظة و المياه الراكدة و الآجامية خصوصا المكشوفة رديئة ثقيلة و إنما تبرد في الشتاء بسبب الثلوج و تولد البلغم و تسخن في الصيف بسبب الشمس و العفونة فتولد المرار و لكثافتها و اختلاط الأرضية بها و تحليل اللطيف منها يتولد في شاربيها أطحلة و ترق مراقهم و تجسو أحشاؤهم و تقصف منهم الأطراف و المناكب و الرقاب و تغلب عليهم شهوة الأكل و العطش و تحتبس بطونهم و يعسر قيؤهم و ربما وقعوا في الإستسقاء لاحتباس المائية فيهم، و ربما وقعوا في ذات الجنب و ذات الرئة و زلق الأمعاء و الطحال و تضمر أرجلهم و تضعف أكبادهم و يقل غذاؤهم بسبب الطحال و يتولد فيهم الجنون و البواسير و الدوالي و الأورام الرخوة خصوصا في الأحشاء و يعسر حبل نسائهم و ولادتهن جميعا و يلدن أجنة متورمين و يكثر فيهم الحبل الكاذب و يكثر بصبيانهم الأدرة و بكبارهم الدوالي و قروح الساق و لا تبرأ قروحهم و تكثر شهوتهم و يعسر إسهالهم و يكون مع أذى و تقرح الأحشاء و تكثر فيهم الربع و في مشايخهم المحرقة ليبس طبائعهم، و بالجملة فالمياه الراكدة غير موافقة للغذاء و حكم المغترف من العين قريب من الراكد لكنه يفضل عليه بأن بقاءه في موضع واحد غير طويل و ما لم يجرفان فيه ثقلا مّا لا محالة فربما كان في كثير منه قبض و هو سريع الإستحالة إلى التسخن في الباطن، فلا يوافق أصحاب الحميات و الذين غلب عليهم المرار بل هو موافق للعلل التي تحتاج إلى حبس أو إلى إنضاج. و المياه التي يخالطها جوهر معدني و ما يجري مجراه و المياه العلقية كلها رديئة لكن لبعضها منافع فالذي يغلب عليه قوّة الحديد ينفع في تقوية الأحشاء و يمنع الذرب و إنهاض القوّة الشهوانية كلها و سنذكر حالها و حال ما يجري مجراها فيما بعد و الجمد و الثلج إذا كان نقيا غير مخالط لقوة رديئة فسواء حلل ماء برد به الماء من خارج أو ألقي في الماء فهو صالح فليس تختلف أحوال أقسامه اختلافا كثيرا فاحشا إلا أنه أكثف من سائر المياه و يستضربه صاحب وجع العصب و إذا طبخ عاد إلى الصلاح فأما إذا كان الجمد من مياه رديئة أو ثلج مكتسبا به قوة قريبة من مساقطه فالأولى أن يبرد به الماء محجوبا عن مخالطة الماء، و الماء البارد المعتدل المقدار أوفق المياه للأصحاء و إن كان قد يضر بالعصب و يضر أصحاب الأورام في الأحشاء و هو مما ينبه الشهوة و يشد المعدة، و الماء البارد جدا رديء للصدر و الرئة و لقروحهما بما يبرد و يرطب، و هو خلاف الواجب في تدثير القروح و يضر أصحاب السدد لكنه ينفع أصحاب التخلخل و السيلان أيّ‌ سيلان كان من أيّ عضو كان و يقوي القوى كلها على أفعالها إذا كان باعتدال أعني الهاضمة و الدافعة و الجاذبة و الماسكة إلا أنه رديء للباه و يعقل البطن و يسكن حركات المني و سيلانه، قال و الماء الحار يفسد الهضم و يطفئ الطعام و لا يسكن العطش في الحال و ربما أدّى إلى الإستسقاء و الدق و يذبل البدن، فأما المسخن إذا كان فاترا أعني و إن كان أسخن من ذلك و تجرّع على الريق فكثيرا ما غسل المعدة و أطلق الطبع لكن الإستكثار منه رديء يوهن قوّة المعدة و الشديد السخونة ربما حلل القولنج و كثر الرياح و الذين يوافقهم الماء الحار بالحقيقة أصحاب الصرع و الماليخوليا و أصحاب الصداع و الرمد و الذين بهم بثور في الحلق و العمور و أورام خلف الأذنين و أصحاب النوازل و الذين بهم قروح في الحجاب و انحلال انفرد في نواحي الصدر و هو يدر الطمث و البول و يسكن الأوجاع و الماء المالح يهزل و يقشف و يسهل أوّلا بالجلاء الذي فيه و يعقل بعده لتجفيف طبعه و يفسد الدم و يولد الحكة و الجرب. و الماء الكدر يولد الحصارة و السدد فليتناول بعده ما يدر على أن المبطون كثيرا ما ينتفع به و بسائر المياه الغليظة و الثقيلة لإحتباسها في بطنه و بطء انحدارها و من ترياقاته الدسم و الحلاوات. روفس: و ماء المطر خفيف الوزن لطيف نقي حلو يسرع نضج ما يطبخ به و يسرع إلى السخونة و جميع فضائل الماء موجودة فيه و هو جيد للهضم و إدرار البول و للكبد و الطحال و الكلى و الرئة و العصب إلا أنه ليس معه قوّة مبردة شديدة التبريد لكنه أكثر ترطيبا و هو ينفذ سريعا للطافته. و الماء البارد يسكن شهوة الباه و ينفع الإنتفاخ المسمى الألفي و ينفع لمن هضمه بطيء و لمن يعرق كثيرا شربا و استحماما و لمن يبول في الفراش و للهيضة و لمن أفرط به إسهال الدواء و لانفجار الدم من المنخرين أو من جراحة أو من أفواه العروق التي في أسفله و لمن شرب شرابا صرفا كثيرا فعرض له إلتهاب في المعدة و لمن به حمى محرقة متى لم يكن به جساء فيما دون الشراسيف لأنهم إذا أكثروا من شربه عرض لهم منه قيء و انحلت الحمى و خرجت من العروق و يشد اللثة و يقوي العصب و ينفع من به ذوبان المني إذا شرب أو استجمر به و ينفع من الكرب و الفواق و نتن رائحة الفم و العرق. حنين: القليل بالشراب الممزوج يكون أكثر نفعا لنتن عرق البدن. غيره: الماء البارد على الطعام إذا أخذ منه قليل قوّى المعدة و أنهض الشهوة و لا ينبغي أن يشرب على الريق. الطبري: عن الهند: و لا ينبغي أن يشرب الماء البارد الضعيف المعدة و الضعيف البدن القليل اللحم و الناقة و من به طحال أو يرقان أو استسقاء أو بواسير أو اختلاف. غيره: و الماء العذب يقوي الجسد و الذي يجري على الجبل و الحصا و لا يخرج إلى غيرها ثقيل لا يمري و يورث الشوصة و الربو و ضيق النفس. روفس: و الحار منه يجود جميع حس البدن و يسهل حركات البدن و ينفع الأحشاء و الرأس و ينضج الأورام الباطنة شرب أو احتقن به و يسكن الأعراض الحادثة عن نهش الهوام و يسكن الإقشعرار و كل برد يجده الإنسان و ربما سكن الحكاك شربا كان أو استحماما. غيره: رديء إذا أكثر منه و أدمن لأنه يرخي الجسد و يسقط الشهوة فإن تجرع منه على الريق غسل المعدة من فضول الغذاء المتقدم و ربما أطلق البطن غير أن الإسراف منه يخلق البدن و يوهنه و يسهل حركاته و ينفع الأحشاء و الرأس و ينضج الأورام الباطنة. روفس: و الماء الكبريتي يستفرغ البدن و ينفع القوابي و البهق و يقشر الجلد و البثر و الجرب و القروح المزمنة و أورام المفاصل و صلابة الطحال و الكبد و الرحم و أوجاع البطن و الركبة و الإسترخاء و الثآليل المتعلقة و السعفة. غيره: ماء الكبريت ينفع وجع الرحم و النساء التي لا يحبلن من كثرة رطوبات أرحامهن إذا استحممن به و يبرئ الجراحات و الأورام الحادثة عن بعض السباع و حيات البطن و من المرة السوداء و يلين العصب و يسخنه و يضعف المعدة و يذهب بالشراء الكائن في الجلد و ينفع من الشخوص. الرازي في دفع مضار الأغذية: الماء الكبريتي يهيج الصداع و يظلم العين و يضعف البصر و يسخن الكبد و يعدّ الدم للعفونة إلا أنه يكسر الرياح و شربه يدفع هذه المضار بأن لا يشرب وقت غرفه بل بعد وقت طويل و صبه من إناء إلى إناء و خاصة في الأواني الخزف الجدد، فإنه يذهب و ينقشع عنه بهذا التدبير أكثر رائحة الكبريت ثم يصب على طين حر و يصفى عنه مع رب السفرجل و الريباس و حماض الأترج و الرمان و يؤخذ من هذه الفواكه، أو مائها قبله أو بعده و ليحذر أن يشرب عليه شراب أو يمزج به و إما القفرية و النفطية فحالهما كحال الكبريتية. غيره: ماء القفر خاصته يثقل الرأس و الحواس و يسخن البدن جدا و ينفع العصب إذا قعد فيه، و أما ماء النحاس فقال الرازي في دفع مضار الأغذية: ينفع من القولنج و يولد سحج الأمعاء العسر المتآكل الواغل في جرم الأمعاء و ينفع أيضا من به قرحة عتيقة عفنة في رئته، و يدفع مضرته الأخذ مما يغري و يمنع السحج كصفرة البيض و الصمغ و الطين و شحم الكلى و الأرز المطبوخ باللبن و نحوها. غيره: و ماء النحاس صالح لفساد المزاج و ينفع الفم و اللهاة و الأذن و العين و الأحشاء الضعيفة و البواسير و هو غير موافق للأصحاء و يورثهم سوء المزاج و أما الماء الحديدي فقال الرازي فيه أنه يقوي المعدة و يضمر الطحال و يزيد في الإنعاظ إلا أنه قابض حامض. غيره: ماء الحديد الذي ينبع من معادن الحديد يقوّي القلب و الكبد و يشجع و يذهب بالخفقان و ينفع من اللون الرصاصي و من كثرة العرق و إذا غسل به الشعر أمسك الشعر المتساقط، و أما الماء الرصاصي فقال الرازي في دفع مضار الأغذية: يولد القولنج الشديد و يحبس البول و لذلك ينبغي أن يتلاحق بما يدره و يسهل البطن و المتولد في معادن الذهب فهو دون ماء النحاس في الرداءة و ينفع من الخفقان و الماليخوليا و التوحش و كذا المتولد في معادن الفضة فإنه دون الرصاصي في مضرته و ينفع من الخفقان و أما المرّ فيفتح السدد و يلطف الأخلاط الرديئة إلا أنه يفسد الدم بكثرة الإسهال، و لذلك ينبغي أن يطرح فيه السكر أو يقطع قصب السكر أو يلقى فيه من الخرنوب الشامي كثيرا فهو أجود و من حب الآس أو العناب أو البسر المطبوخ و تتعاهد الأغذية الممسكة للبطن و الماء القابض ينفع من استطلاق البطن و ترهل البدن و كثرة التخلخل و يضر بعقله الطبيعة و إمساكه البول و بطء نزوله عن المعدة و يسد مسام البدن و يجفف اللحم بقلة نفوذه إلى الأعضاء و يضر الصوت و النفس بتجفيفه الرئة و قصبتها. و هذا في الأكثر شيء أو راجي أو حديدي أو يجري على الحجارة التي فيها هذا الطعم و تدفع هذه المضار بأكل العسل و شرب مائه و شرب دهن الخل على نقيع الزبيب و تدسيم الغذاء و إدمان الحمام، و ينفع هذا الماء من زلق الأمعاء و درور البول و كثرة جري العرق و الطمث. غيره: و أما المياه الشبية فإنها تنفع من سيلان دم الطمث و من نفث الدم و تمنع الإسقاط و القيء و تمنع سيلان دم البواسير غير أنها تثير الحميات في الأبدان الحارة و هي من أنفع الأشياء للقروح المتحلبة إليها الموادّ و مياه المعادن إذا أدمنت ولدت عسر البول و البخر و هي تفسد الدم و لا توافق الأصحاء لأنها كأدوية الماء النوشادري تطلق الطبع إن شرب منها أو جلس فيها أو احتقن بها. (الجامع لمفردات الأدویة و الأغذیة , ج4 , ص407)

47. ماء الاستنجاء

اصطلاح

ماء الاستنجاء

و هو:الماء المستعمل في تطهير مكان البول و الغائط و هو طاهر على الأقوى، و إن كان من البول بشرط أن لا يتغير بالنجاسة، و لا تتجاوز النجاسة عن المحل المعتاد، و لم تصحبه أجزاء من النجاسة، و لم تصحبه نجاسة أخرى كالدم، فإذا اجتمعت الشرائط كان طاهرا. و لكن لا يجوز الوضوء منه . (معجم المصطلحات الفقهیة , ج1 , ص171)

48. ماء زعاق

اصطلاح

ماء زعاق

آب تلخ و گويند شور. بضم الزاء آب شور و تلخ،الماء المالح و المرّ.و طعام مزعوق إذا كثر ملحه. (بحر الجواهر , ج1 , ص196)

49. ماء مقطّر معقّم

اصطلاح

ماء مقطّر معقّم

: ماء مقطر من الماء العادي، حيث يؤخذ الماء المقطر الأول و يوضع في جهاز التعقيم. (‏القاموس الطبي العربي , ج1 , ص977)

50. ماء الشعير المدبّر

اصطلاح

ماء الشعير المدبّر

هو أن يخلط ماء الشعير بالمغلي الحلو أو طبيخ العناب و السيّان. (بحر الجواهر , ج1 , ص335)

51. نزح ماء البئر

اصطلاح

نزح ماء البئر

نزحت البئر نزحا إذا استقيت ماءه كله، و النَّزح بالتحريك البئر التي أخذ ماؤها. (المجمع). و كان من أحد المطهرات عند مشهور القدماء، أمَّا المتأخرون يعتبرون البئر من ذي المادة فحكمه حكم أي ماء ذي مادة. (الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة , ج1 , ص217)

52. ذهاب ماء الأسنان

اصطلاح

ذهاب ماء الأسنان

هو أن لا تحتمل الإنسان شيئاً بارداً أو حاراً أو صلباً. (بحر الجواهر , ج1 , ص178)

هو أن يكون لا يتحمل السن شيئا باردا أو حارا أو صلبا. (حقائق أسرار الطب , ج1 , ص60)

53. ماء الشعير المحمّص

اصطلاح

ماء الشعير المحمّص

هو أن يقشّر الشعير أولاً ثم يُحمص ثم يطبخ و يتخذ منه ماء الشعير. (بحر الجواهر , ج1 , ص335)

54. ماء الرمّان الحلو و الحامضين بشحمهما

اصطلاح

ماء الرمّان الحلو و الحامضين بشحمهما

يسهل الصفراء و يقوي المعدة و ينفع في الحميات و الأمراض الحادّة.الشربة منه نصف رطل غير مغلي مع وزن عشرين درهما سكّر. (بحر الجواهر , ج1 , ص335)

### المعانی ۱

در آدرس ذیل اطلاعات طبقه بندی شده خیلی خوبی در مورد آب موجود است بخشی از مطالب این سایت در ذیل آوردم ولی در خود سایت اگر مراجعه نمایید در انتهای صفحه شماره صفحه های قرار دارد که اطلاعات خیلی زیادی موجود است ما جهت اختصار در این فایل نیاوردیم لطفا مراجعه شود

<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%A7%D8%A1/>

تعريف و معنى ماء في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي

ماء: (اسم)

الجمع : أَمْواه و مياه ، مثنى ماءان و ماوان و مايان

المَاءُ : سائل عليه عماد الحياة في الأرض، وهو في نقائه شفّاف لا لون له ولا رائحة ولا طعم، يغلي عند 100م، ويتجمَّد عند درجة الصفر المئويّ، جزيئه يتكوَّن من اتِّحاد ذرتين من غاز الهيدروجين بذرة واحدة من الأكسجين ماءٌ جادٍ/ ساخن،

ماء نار: حمض النيتريك المركّز

بخار الماء: البخار الذي يتصاعد عندما يسخَّن الماءُ إلى درجة غليانه أو ما فوقها

مياه إقليميَّة: (الجغرافيا) منطقة بحريّة تابعة لدولة من الدول

دورة الماء: (البيئة والجيولوجيا) عمليّة يتبخّر فيها الماءُ من سطوح المحيطات والبحيرات والنباتات الأرضيّة والحيوانات، ويرتفع في الجوّ ليتكثَّف ثم يسقط عائدًا إلى الأرض على هيئة مطر

بَقَر الماء: (الحيوان) حوت بحريّ يشبه البقرةَ، فرس النّهر

كُرَة الماء: لعبة رياضيّة يتبارى بها في الماء فريقان، كلّ منهما مؤلّف من سبعة لاعبين، ويحاول أن يدخل الكرة في هدف عائم للفريق الآخر

الماء الأَبْيَض: (طب) نوع من الأمراض التي تصيب العينَ يسمّى (إظلام عدسة العين)، وذلك نتيجة تجمُّع سائل أبيض من العين في عدستها

مَاءُ السَّيْفِ : رَوْنَقُهُ

الْمَاء الأَزْرَق : غِشَاوَةٌ تَتَكَوَّنُ فِي وَسَطِ حَدَقَةِ العَيْنِ فَيَكُفُّ بَصَرُهَا

مَاءٌ آسِنٌ : بِهِ عُفُونَةٌ

ماءَ: (فعل)

ماءَ يَمُوء ، مُؤْ ، مَوْءًا ومُوَاءً ، فهو مَئُوء

مَاءَ القِطُّ :صَاحَ، صَوَّت

‏ماء فرات‏: (مصطلحات)

‏ماء عذب‏. (فقهية)

‏ماء جار‏: (مصطلحات)

‏متحرك غير ثابت‏. (فقهية)

‏ الماء المستعمل ‏: (مصطلحات)

‏الماء الذي استعمله شخص في غسل أو وضوء فهو ماء غسلت به أعضاء الجسد‏. (فقهية)

الماء المطلق: (مصطلحات)

الماء الذي لا طعم له ولا رائحة ولا لون ولم يستعمل في رفع الحدث ولم تحل فيه نجاسة أن كان قليلا. (فقهية)

الماء الجاري: (مصطلحات)

الماء الذي يجرف تبنه. (فقهية)

الماء المستعمل: (مصطلحات)

ما استعمل في إزالة الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. (فقهية)

الماء الكثير: (مصطلحات)

ما بلغ قلتين عند الجمهور ، وما بلغ عشرة أذرع طولا وعشرة أذرع عرضا ، وإذا غرف منه بالكفين لا ينكشف قعره ، أي أن عمقه يقارب عشرين سنتيمترا عند الحنفية. (فقهية)

الماء : (مصطلحات)

بالفتح جمع مياه وأمواه ، سائل تستمد منه جميع الكائنات حياتها: { وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} ينبع من الأرض ، أو ينزل من السماء لا طعم له ولا رائحة ولا لون. (فقهية)

‏ماء جار‏: (مصطلحات فقهية)

‏متحرك غير ثابت‏.

‏ماء فرات‏: (مصطلحات فقهية)

‏ماء عذب‏.

مَاءٌ آسِنٌ:

بِهِ عُفُونَةٌ.

مَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ:

طَيِّبٌ، سَائِغٌ، زُلاَلٌ.

مَاءٌ حِميمٌ:

ساخِنٌ، حَارٌّ. لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ ألِيمٌ [قرآن].

مَاءٌ سَاكِرٌ:

ثَابِتٌ لاَ يَسِيلُ. مِيَاهٌ سَاكِرَةٌ.

مَاءٌ شِرْبٌ:

مَاءٌ يُشْرَبُ، أَوْ نَصِيبٌ مِنْهُ.

مَاءٌ طَهُورٌ:

مَاءٌ صَالِحٌ لأَنْ يُتَطَهَّرَ بِهِ. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورا [قرآن].

مَاءٌ عَرِبٌ:

صَافٍ.

مَاءٌ عَكِرٌ:

مَاءٌ اِخْتَلَطَتْ أَوْ جَرَتْ فِيهِ الأَتْرِبَةُ وَالقَاذُورَاتُ. وَفَجْأَةً اِرْتَطَمَتْ مِيَاهُ النَّهْرِ وَارْتَدَّتْ إِلَى الوَرَاءِ عَكِرَةً مُصْطَخِبَةً جَائِشَةً.

مَاءٌ غَدِقٌ:

غَزِيرٌ، كَثِيرٌ. مَطَرٌ غَدِقٌ.

مَاءٌ مُتَرَشِّحٌ:

سَائِلٌ. عَرَقٌ مُتَرَشِّحٌ إِنَاءٌ مُتَرَشِّحٌ بِمَا فِيهِ.

مَاءٌ مِلْحٌ:

أَيْ بِهِ مُلُوحَةٌ، خِلاَفُ العَذْبِ.

مَاءٌ نَابِعٌ مِنَ العَيْنِ:

مَاءٌ مُتَدَفِّقٌ مِنْ. عُيُونٌ نَابِعَةٌ.

مَاءُ البَحْرِ مَالِحٌ:

غَيْرُ عَذْبٍ، بِهِ مِلْحٌ.

كلمات ذات صلة

أَمْواه مَوْء مَئُوء مُوَاء ماء ماءان ماوان مايان مياه

تعريف و معنى ماء في قاموس الكل. قاموس عربي عربي

ماءُ

ـ ماءُ ومهُ وماءَةُ: معروف، وسُمِعَ: اسْقِنِي ماً. ج: أمْواهٌ ومِياهٌ، وعِندي مُوَيْهٌ ومُوَيْهَةٌ.

ـ ماوِيَّةُ: المِرْآةُ,ج: ماوِيٌّ، وامرأةٌ.

ـ ماهَتِ الرَّكِيَّةُ تَماهُ تَمُوهُ تَمِيهُ مَوْهاً مَيْهاً مُوُوهاً ماهَةً مَيْهَةٌ، فهي مَيِّهَةٌ، ماهَةٌ: كَثُرَ ماؤُها، وهي أمْيَهُ مِمَّا كانَتْ وأمْوَهُ،

ـ ماهَتِ السَّفِينَةُ: دَخَلَها الماءُ.

ـ حَفَرَ فأَمَاهَ وأمْوَهَ: بَلَغَ الماءَ.

ـ مَوَّهَ المَوْضِعُ تَمْوِيهاً: صارَ ذا ماءٍ،

ـ مَوَّهَ القِدرَ: أكْثَرَ ماءَها،

ـ مَوَّهَ الخَبَرَ عليه: أخ...

المزيد

المعجم: القاموس المحيط

ماءَ

ـ ماءَ السِّنَّوْرُ يَمُوءُ مُؤَاءً: صاحَ، فهو مَؤُوءٌ.

ـ مائِئَةُ ومائِيَّةُ ومائِيَةُ: السِّنَّوْرُ.

ـ أَمْوَأَ الرجُلُ: صاحَ صِياحَهُ.

المعجم: القاموس المحيط

ماءَ

ماءَ يَمُوء ، مُؤْ ، مَوْءًا ومُوَاءً ، فهو مَئُوء :-

• مَاءَ القِطُّ صَاحَ، صَوَّت.

المعجم: اللغة العربية المعاصر

ماء

ماء - يموء ، مؤاء ومواء

1-ماء الهر : صاح

المعجم: الرائد

ماء استرطابي

الماء الذي يحيط بحبيبات التربة على شكل أغشية رقيقة جداً ولا يستفيد منه النبات.

المعجم: عربي عامة

ماء الجنين

(طب) سائل لزج خاصّ يغمر الجنين في الرَّحِم.

المعجم: عربي عامة

ماء الزّهْر

ما أُخرِج من زَهْر البرتقال ونحوه.

المعجم: عربي عامة

ماء الصودا

ماء مذاب به غاز ثاني أكسيدالكربون.

المعجم: عربي عامة

ماء الصّودا

(كم) مياه غازية فوّارة تحتوي على أملاح، تُشبَّع بثاني أكسيد الكربون، وتستخدم كمشروب.

المعجم: عربي عامة

ماء العيون

المياه التي تنبع من باطن الأرض‏.‏

المعجم: عربي عامة

ماء القطّ

صَاحَ، صَوَّت.

المعجم: عربي عامة

ماء الكلور

(كم) محلول سائل من كلورور وصوديوم يُستعمل في الصناعة لإزالة الألوان، وفي المنازل لتطهير الغسيل والبياضات.

المعجم: عربي عامة

ماء الورْد

(كم) مستحضر عطريّ يُصنَّع بنقع أو تقطير بتلات الوَرْد في الماء، ولهذا المحلول رائحة الورد المقطّرة، ويُستخدم في موادّ التَّجميل والطَّهي.

المعجم: عربي عامة

ماء حُرّ

الماء الذي يوجد بين حبيبات التربة وحركته سهلة ويعتبر من الماء الميسور للنبات.

المعجم: عربي عامة

ماء رواء

عَذْبٌ فيه رِيٌّ وشبعٌ للوارد.

المعجم: عربي عامة

ماء رويّ

كثير مُرْوٍ مُشْبِع :-شربت شربًا رَوِيًّا.

المعجم: عربي عامة

ماء شَعْري

ماء يوجد في المسام الدقيقة للتربة وليس كله متيسرً للنبات .

المعجم: عربي عامة

ماء صبّ

مَصْبوبٌ :-حِساءٌ صَبٌّ.

المعجم: عربي عامة

ماء عسر

الماء المالح الذى يمنع من رغوة الصابون.

المعجم: عربي عامة

ماء فاتر

بين الحارّ والبارد.

المعجم: عربي عامة

ماء مطلق

(فق) ما بقي على أصل خلقته ولم تخالطه

المعجم: عربي عامة

ماء معين

ظاهر، تراه العين جاريًا على وجه الأرض :-

المعجم: عربي عامة

ماء معين

ظاهر، تراه العين جاريًا على وجه الأرض :- {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ}.

المعجم: عربي عامة

ماء معْدنيّ

(كم) ماء طبيعيّ يخرج من جوف الأرض وبه أملاح ذائبة تكسبه طَعْمًا خاصًّا، وقد يكون له خواصّ طبِّيّة.

المعجم: عربي عامة

ماء نار

(كم) حمض النيتريك المركّز.

المعجم: عربي عامة

### المعانی ۲

در آدرس ذیل تحلیل صرفی آب بیا ن شده است

<https://www.almaany.com/ar/analyse/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1/>

التحليل الصرفي للكلمة الماء

الْمَاء : كلمة أصلها الاسم (مَاءٌ) في صورة مفرد مذكر وجذرها (موه) وجذعها (مائ) وتحليلها (ال + ماء). انظر معنى مَاءٌ

مَاءٍ : مفرد مذكر لاسم الفاعل (مَاءٍ) في حال يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا والمشتق من الفعل (مَأَى) والذي جذره (مءي) . انظر معنى مَاءٍ

مَاءَ : فعل ماضي مبني للمعلوم منسوب للضمير (هُوَ) ، ومصرف من الفعل المجرد (مَاءَ) والمشتق من الجذر (موء) . انظر معنى مَاءَ

## آب در فرهنگ نامه های قرآنی

### فرهنگ قرآن

در آدرس ذیل اطلاعات طبقه بندی شد آب در قرآن از فرهنگ قرآن ۳۳ جلدی اکبر هاشمی رفسنجانی و همکاران

<https://quran.isca.ac.ir/fa/Qurantopic/239/337203>

فرهنگ قرآن - فهرست درختى

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

آب

آب، معادل فارسى « ماء » است. واژه « ماء » در قرآن کریم در مواردى متفاوت به کار رفته است. أ. آب‌هاى متعارف، مانند آب باران، آب چاه و ...‌، ب. نطفه، ج. آب‌هاى عالم آخرت. با توجّه به این‌که از آب به صورت اطلاق، همان معناى متعارف به نظر مى‌آید، برداشت‌ها در محدوده همین معنا انجام گرفته و دو بخش دیگر، به محلّ خود ارجاع شده است. در این مدخل از واژه‌هاى « بحر »، « سرى »، « سقى »، « عین »، « غسل »، « غرق »، « غیث »، « ماء »، « مشرب »، « مدرار »، « معین »، « نهر » و « وَدْق » استفاده شده است.

آب

آب آشاميدنى

1. درخواست آب آشاميدنى از سوى موسى$ براى بنى اسرائيل:

و إذ استسقى موسى لقومه... قد علم كلّ أناس مشربهم... .

بقره (2) 60

2. بنى اسرائيل، درخواست كننده آب آشاميدنى از موسى$ :

...و أوحينا إلى موسى إذ استسقـه قومه...قد علم كلّ أناس مشربهم... .

اعراف (7) 160

3. آب آشاميدنى، رزق الهى:

و إذ استسقى موسى لقومه...كلوا و اشربوا من رزق الله... .

بقره (2) 60

4. جوشيدن آب آشاميدنى براى بنى اسرائيل از چشمه سنگى:

و إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كلّ أناس مشربهم... .

بقره (2) 60

...و أوحينا إلى موسى إذ استسقـه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كلّ أناس مشربهم... .

اعراف (7) 160

5. سهميه بندى آب آشاميدنى در ميان بنى اسرائيل:

و إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كلّ أناس مشربهم... .

بقره (2) 60

...و أوحينا إلى موسى إذ استسقـه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كلّ أناس مشربهم... .

اعراف (7) 160

6. سهميه بندى آب آشاميدنى ميان قوم ثمود و ناقه صالح:

قال هذه ناقة لها شرب و لكم شرب يوم مّعلوم.

شعراء (26) 155

إنّا مرسلوا النّاقة فتنة لّهم فارتقبهم واصطبر \* و نبّئهم أنّ الماء قسمة بينهم كلّ شرب مّحتضر.

قمر (54) 27 و 28

7. ممانعت ناقه از آب آشاميدنى، مورد نهى صالح$ :

فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقيها.

شمس (91) 13

8. كمبود آب آشاميدنى، ميان بنى اسرائيل:

و إذ استسقى موسى لقومه... .

بقره (2) 60

...و أوحينا إلى موسى إذ استسقيه قومه أن اضرب بعصاك الحجر... .

اعراف (7) 160

9. لزوم استفاده بجا از آب آشاميدنى:

...كلوا و اشربوا من رزق الله و لاتعثوا فى الأرض مفسدين.[1]

بقره (2) 60

...وكلوا واشربوا ولاتسرفوا إنّه لايحبّ المسرفين.

اعراف (7) 31

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]بنابراين كه جمله >و لاتعثوا فى الارض<، به دو امر >كلوا< و >اشربوا< ناظر باشد مى توان نكته ياد شده را استفاده كرد.

10. امتحان سپاه طالوت با آب آشاميدنى:

فلمّا فصل طالوت بالجنود قال إنّ الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منّى ... .

بقره (2) 249

11. اختصاص يافتن سهمى از آب آشاميدنى سرزمين قوم ثمود به ناقه صالح، زمينه ساز امتحان آنان با ناقه:

إنّا مرسلوا النّاقة فتنة لّهم فارتقبهم واصطبر \* و نبّئهم أنّ الماء قسمة بينهم كلّ شرب مّحتضر.

قمر (54) 27 و 28

12. دعوت از منكران معاد به مطالعه در آب آشاميدنى و كيفيت قرار گرفتن آن در دسترس انسان ها:

أفرءيتم الماء الّذى تشربون \* ءأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون.[1]

واقعه (56) 68 و 69

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]سياق آيات دلالت مى كند كه خطاب، متوجّه منكران معاد و كافران است.

13. ارزشمندى رساندن آب آشاميدنى به حجاج:

أجعلتم سقاية الحاجّ و عمارة المسجد الحرام كمن ءامن بالله ... .

توبه (9) 19

14. خدا، سيراب كننده انسان ها با آب:

...فأنزلنا من السّماء ماء فأسقينكموه... .

حجر (15) 22

...و أنزلنا من السّماء ماء طهورا \* ...و نسقيه ممّا خلقنا أنعما و أناسىّ ... .

فرقان (25) 48 و 49

و أ لّو استقموا على الطريقة لأسقينهم ماء غدقا.

جن (72) 16

...و أسقينكم ماء فراتا.

مرسلات (77) 27

15. خدا، سيراب كننده حيوان ها با آب:

... وأنزلنا من السّماء ماء طهورا \* لّنحيى به بلدة مّيتا ونسقيه ممّا خلقنا أنعـما ... .

فرقان (25) 48 و 49

16. خدا، نازل كننده آب آشاميدنى:

...فأنزلنا من السّماء ماء فأسقينكموه ... .

حجر (15) 22

هو الّذى أنزل من السّماء ماء لّكم مّنه شراب ... .

نحل (16) 10

...و أنزلنا من السّماء ماء طهورا \* ...و نسقيه ممّا خلقنا أنعما و أناسىّ ... .

فرقان (25) 48 و 49

أفرءيتم الماء الّذى تشربون \* ءأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون.

واقعه (56) 68 و 69

17. جوشيدن آب آشاميدنى از زمين به فرمان خدابراى مريم% :

فنادها من تحتها ألاّ تحزنى قد جعل ربّك تحتك سريّا \* فكلى واشربى ... .

مريم (19) 24 و 26

18. تبديل شدن آب آشاميدنى به آب تلخ، به مشيّت خدا:

أفرءيتم الماء الّذى تشربون \* لو نشاء جعلنه أجاجا... .

واقعه (56) 68 و 70

19. توجّه به منافع آب هاى شيرين آشاميدنى و شور دريا، زمينه شكر خدا:

و ما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح أجاج و من كلّ تأكلون لحما طريـّا...و لعلكم تشكرون.

فاطر (35) 12

20. آميخته نشدن آب هاى شيرين آشاميدنى و شور دريا در عين مجاور بودن، از نشانه هاى خدا:

و هو الّذى مرج البحرين هذا عذب فرات و هذا ملح أجاج ... .

فرقان (25) 53

21. آميخته نشدن آب هاى شيرين و شور دريا در عين مجاور بودن، از نعمت هاى خدا:

مرج البحرين يلتقيان \* بينهما برزخ لايبغيان \* فبأىّ ءالاء ربّكما تكذّبان.

رحمن (55) 19 - 21

22. جوشيدن آب آشاميدنى سرد از زمين با ضربه پاى ايّوب$ :

و اذكر عبدنا أيّوب... \* اركض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب.

ص (38) 41 و 42

23. منّت خدا بر انسان ها به سبب نازل كردن آب آشاميدنى:

أفرءيتم الماء الّذى تشربون \* ءأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون \* لو نشاء جعلنه أجاجا ... .

واقعه (56) 68 - 70

24. لزوم شكر خدا به دليل نازل كردن آب آشاميدنى از آسمان:

أفرءيتم الماء الّذى تشربون \* ءأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون \* لونشاء جعلنه أجاجا فلولاتشكرون.

واقعه(56) 68 - 70

25. استقامت بر ايمان، عامل فراوانى آب آشاميدنى:

و أ لّو استقموا على الطّريقة لأسقينهم ماء غدقا.[1]

جن (72) 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]غدق در لغت، به معناى فراوان است. (مفردات راغب)

26. اقدام كاروان مصر به تهيّه آب آشاميدنى از چاه:

و جاءت سيّارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه ... .

يوسف (12) 19

27. استفاده انبيا از آب آشاميدنى همچون مردم:

و قال الملأ من قومه الّذين كفروا و كذّبوا بلقاء الأخرة و أترفنهم فى الحيوة الدّنيا ما هذا إلاّ بشر مثلكم...و يشرب ممّا تشربون.

مؤمنون (23) 33

28. پاك، خالص و سرد بودن آب آشاميدنى، امرى مطلوب:

و ما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه ... .

فاطر (35) 12

اركض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب.

ص (38) 42

...وأسقينكم ماء فراتا.

مرسلات (77) 27

29. مناسب بودن آب باران براى نوشيدن:

أفرءيتم الماء الّذى تشربون \* ءأنتم أنزلتموه من المزن... \* لو نشاء جعلنه أجاجا فلولا تشكرون.[1]

واقعه (56) 68 - 70

... فأنزلنا من السّمآء مآء فأسقينـكموه ومآ أنتم له بخـزنين.

حجر (15) 22

هو الّذى أنزل من السّمآء مآء لّكم مّنه شراب... .

نحل (16) 10

... وأنزلنا من السّماء ماء طهورا \* لّنحيى به بلدة مّيتا ونسقيه ممّا خلقنا أنعـما وأناسىّ كثيرا.

فرقان (25) 48 و 49

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>أجاج< به معناى شدّت شورى و تلخى است. (ترتيب كتاب العين)

آب آورى

1. وجود فردى با عنوان آب آور، در كاروان هاى مسافرتى قديم:

و جاءت سيّارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه ... .

يوسف (12) 19

آب از آيات خدا

آب با بركت

1. ايمان و تقوا، زمينه ساز نـزول آب با بركت از آسمان:

و لو أنّ أهل القرى ءامنوا و اتّقوا لفتحنا عليهم بركت من السّماء و الأرض ... .[1]

اعراف (7) 96

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]از مصداق هاى بارز و روشن بركت هاى نازل شده از آسمان، آب باران است.

2. نزول آب بابركت از آسمان:

و نزّلنا من السّماء ماء مبركا ... .

ق (50) 9

آب باران

1. خداوند، نازل كننده آب باران از آسمان:

...و أنزل من السّماء ماء ... .

بقره (2) 22

بقره (2) 164، انعام (6) 6 و 99

و لو أنّ أهل القرى ءامنوا و اتّقوا لفتحنا عليهم بركت من السّماء ... .

اعراف (7) 96

انفال (8) 11 و (10) 24

و قيل يأرض ابلعى ماءك و يسماء أقلعى ... .

هود (11) 44

...يرسل السّماء عليكم مدرارا ... .

هود (11) 52

رعد(13) 17،ابراهيم (14) 32، حجر (15) 22 نحل (16) 10 و 65 ، كهف (18) 45، طه (20) 53 ، حج (22) 63 ، مؤمنون (23) 18، فرقان (25) 48، نحل (27) 60 ، عنكبوت (29) 63 ، روم (30) 24، لقمان (31) 10، سبأ (34) 2،[1] فاطر (35) 27، زمر (39) 21، شورى (42) 28، زخرف (43) 11، جاثيه (45) 5 ، ق (50) 9

الله الّذى يرسل الريح فتثير سحابا فيبسطه فى السّماء كيف يشاء و يجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلله ... .

روم (30) 48

ففتحنا أبواب السّماء بماء منهمر \* و فجّرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.

قمر (54) 11 و 12

حديد (57) 4

يرسل السّماء عليكم مدرارا.

نوح (71) 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]مقصود از >ما ينزل من السّماء< آب باران است.

2. مناسب بودن آب باران براى نوشيدن:

... فأنزلنا من السّمآء مآء فأسقينـكموه ومآ أنتم له بخـزنين.

حجر (15) 22

هو الّذى أنزل من السّمآء مآء لّكم مّنه شراب... .

نحل (16) 10

... وأنزلنا من السّماء ماء طهورا \* لّنحيى به بلدة مّيتا ونسقيه ممّا خلقنا أنعـما وأناسىّ كثيرا.

فرقان (25) 48 و 49

أفرءيتم الماء الّذى تشربون \* ءأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون \* لو نشاء جعلنـه أجاجا فلولا تشكرون.

واقعه (56) 68 - 70

آب تلخ

1. آميخته نشدن آب هاى تلخ و شيرين درياها در عين مجاور بودن، از نشانه هاى خدا:

و هو الّذى مرج البحرين هذا عذب فرات و هذا ملح أجاج و جعل بينهما برزخا و حجرا محجورا.

فرقان (25) 53

...و جعل بين البحرين حاجزا أءله مع الله ... .[1]

نمل (27) 61

مرج البحرين يلتقيان \* بينهما برزخ لايبغيان.

رحمن (55) 19 و 20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]احتمال دارد مقصود از >حاجز< به قرينه آيات ديگر، همان برزخ و مانع باشد. در اين صورت، آيه بر دو نوع آب دلالت مى كند كه در كنار هم هستند و در عين حال با هم مخلوط نمى شوند و اين دو نوع آب، آب تلخ و شور و آب گوارا است.

2. توجّه به منافع آب هاى تلخ و شيرين دريا، زمينه شكر خدا:

و ما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح أجاج...و لعلّكم تشكرون.

فاطر (35) 12

3. تبديل شدن آب شيرين به آب تلخ، در قلمرو مشيّت خدا:

أفرءيتم الماء الّذى تشربون \* لو نشاء جعلنه أجاجا ... .[1]

واقعه (56) 68 و 70

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>أجاج< به معناى شدّت شورى و تلخى است. (ترتيب كتاب العين)

آب تنور

1. فوران آب از تنور در طوفان نوح$ :

حتّى إذا جاء أمرنا و فار التنّور... \* و قال اركبوا فيها بسم الله مجريها و مرسيها ... .

هود (11) 40 و 41

...فإذا جاء أمرنا و فار التنور ... .[1]

مؤمنون (23) 27

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]براى >تنّور< چند معنا ذكر شده است: أ. همان معناى مشهور يعنى محل پخت نان; ب. روى زمين (لسان العرب ماده >تنر<); ج. محلّ مرتفع و بلند. (مجمع البيان، ذيل آيه)

آب جارى

1. خداوند، يگانه قراردهنده آب جارى در دسترس انسان ها:

قل أرءيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء مّعين.[1]

ملك (67) 30

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]معين از >معن< به معناى آب جارى آمده (لسان العرب)

2. وجود آب جارى در محلّ استقرار مريم و عيسى$ :

وجعلنا ابن مريم وأمّه ءاية وءاوينـهما إلى ربوة ذات قرار و معين.[1]

مؤمنون (23) 50

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]همان.

3. جريان آب در رودخانه ها و پيدايش كف، مثالى براى ماندگارى حق وناپايدارى باطل:

أنزل من السّماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا... كذلك يضرب الله الحقّ و البطل فأمّا الزبد فيذهب جفاء و أمّا ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض... .

رعد (13) 17

آب چاه

1. استخراج آب از چاه به دست كاروانيان مصر:

و جاءت سيّارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه... .

يوسف (12) 19

2. استفاده از آب چاه، داراى سابقه تاريخى:

...لاتقتلوا يوسف و ألقوه فى غيبت الجبّ يلتقطه بعض السيّارة ... .

يوسف (12) 10

و جاءت سيّارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه ... .

يوسف (12) 19

...و بئر معطّلة و قصر مّشيد.

حج (22) 45

و لمّا ورد ماء مدين وجد عليه أمّة من النّاس يسقون ... \* فسقى لهما ... .

قصص (28) 23 و 24

3. آب كشى موسى$ از چاه، براى گوسفندان شعيب$ :

و لمّا ورد ماء مدين و جد عليه أمّة من النّاس يسقون و وجد من دونهم امرأتين تذودان... \* فسقى لهما ... .

قصص (28) 23 و 24

آب چشمه

1. جوشش دوازده چشمه آب از سنگ با ضربه عصاى موسى$ :

و إذ استسقـى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا... .

بقره (2) 60

...و أوحينا إلى موسى إذ استسقـه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا... .

اعراف (7) 160

2. لزوم استفاده بجا و مناسب از آب چشمه به عنوان روزى خدادادى:

و إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كلّ أناس مشربهم كلوا و اشربوا من رزق الله و لاتعثوا فى الأرض مفسدين.[1]

بقره (2) 60

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]بنابراين كه جمله >و لاتعثوا فى الارض< به دو امر >كلوا و اشربوا< ناظر باشد مى توان نكته ياد شده را استفاده كرد.

3. اختصاص آب هر يك از چشمه هاى دوازده گانه به طايفه اى از بنى اسرائيل:

و إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كلّ أناس مشربهم ... .

بقره (2) 60

و قطّعنهم اثنتى عشرة أسباطا أمما و أوحينا إلى موسى إذ استسقيه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كلّ أناس مشربهم ... .

اعراف (7) 160

4. پيدايش چشمه هاى بزرگ و كوچك از برخى سنگ ها:

...و إنّ من الحجارة لما يتفجّر منه الأنهر و إنّ منها لما يشّقّق فيخرج منه الماء ... .

بقره (2) 74

5. مشركان، خواهان ايجاد چشمه از سوى پيامبر@ :

و قالوا لن نؤمن لك حتّى تفجر لنا من الأرض ينبوعا \* أو تكون لك جنّة من نخيل و عنب فتفجّر الأنهر خللها تفجيرا.

اسراء (17) 90 و 91

6. جوشش چشمه آب براى مريم% با ضربه پاى عيسى$ :

فناديها من تحتها ألاّ تحزنى قد جعل ربّك تحتك سريّا.[1]

مريم (19) 24

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]در روايتى از امام باقر(عليه السلام) آمده است: جوشيدن آب از زير پاى مريم(عليها السلام) با ضربه پاى عيسى(عليه السلام) بوده است. (مجمع البيان، ذيل آيه)

7. عنايت خدا به مريم% با ايجاد چشمه آب براى او:

فناديها من تحتها ألاّ تحزنى قد جعل ربّك تحتك سريّا.

مريم (19) 24

8. جوشش چشمه آب براى خوشحالى و رفع اندوه از مريم% :

فناديها من تحتها ألاّ تحزنى قد جعل ربّك تحتك سريّا \* فكلى و اشربى و قرّى عينا ... .

مريم (19) 24 و 26

9. سفارش خداوند به ايّوب به كوبيدن پاى خود بر زمين جهت جوشيدن چشمه آب:

اركض برجلك هـذا مغتسل بارد وشراب.

ص (38) 42

10. زيبايى كنار هم قرار گرفتن چشمه و باغ:

إنّ المتّقين فى جنّـت و عيون.[1]

حجر (15) 45

و قالوا لن نؤمن لك حتّى تفجر لنا من الأرض ينبوعا \* أو تكون لك جنّة من نخيل و عنب فتفجّر الأنهر خللها تفجيرا.

اسراء (17) 90 و 91

كلتا الجنّتين ءاتت أكلها ولم تظـلم مّنه شيـا وفجّرنا خلــلهما نهرا.[2]

كهف (18) 33

فأخرجنهم من جنّـت و عيون.

شعراء (26) 57

و جنّـت و عيون.

شعراء (26) 134

فى جنّـت و عيون.

شعراء (26) 147

و جعلنا فيها جنّـت من نخيل و أعنب و فجّرنا فيها من العيون.

يس (36) 34

كم تركوا من جنّـت و عيون.

دخان (44) 25

فى جنّـت و عيون.

دخان (44) 52

إنّ المتّقين فى جنّـت و عيون.

ذاريات (51) 15

ولمن خاف مقام ربّه جنّتان \* فيهما عينان تجريان \* ومن دونهما جنّتان \* فيهما عينان نضّاختان.

رحمان (55) 46 و 50 و 62 و 66

إنّ المتّقين فى ظلل و عيون.[3]

مرسلات (77) 41

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]با توجّه به اين كه در آيه هاى متعدّدى، چشمه و باغ در كنار يك ديگر ذكر شده است مى توان استفاده كرد كه چنين صحنه و فضايى با اهمّيّت و زيبا است.

[2]>نهر< در آيه، به قرينه >فجّرنا< به معناى چشمه است.

[3]منظور از >ظلـل< سايه هاى درختان بهشت است. (مجمع البيان، ذيل آيه)

11. تفضّل خدا بر قوم هود با اعطاى باغ و چشمه به آنان براى مدّتى طولانى:

و اتّقوا الّذى أمدّكم بما تعلمون \* أمدّكم بأنعم و بنين \* و جنّـت و عيون.

شعراء (26) 132 - 134

12. برخوردارى قوم ثمود از باغ ها و چشمه ها:

كذّبت ثمود المرسلين \* إذ قال لهم أخوهم صلح ألا تتّقون \* أتتركون فى ما ههنا ءامنين \* فى جنّـت وعيون.

شعراء (26) 141 و 142 و 146 و 147

13. برخوردارى فرعونيان از چشمه سارها و باغ ها:

فأخرجنهم من جنّـت و عيون.

شعراء (26) 57

و لقد فتنّا قبلهم قوم فرعون \* كم تركوا من جنّـت و عيون.

دخان (44) 17 و 25

14. خداوند، يگانه فراهم كننده آب چشمه ها:

قل أرءيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء مّعين.[1]

ملك (67) 30

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]استفاده فوق براين اساس است كه معين از >عين< به معناى چشمه گرفته شده باشد و ميم آن زائده باشد. (لسان العرب; مجمع البيان، ذيل آيه)

15. وجود چشمه سارها بر روى زمين، از آيات الهى:

و ءاية لهم الأرض الميتة أحيينها... \* ...و فجّرنا فيها من العيون.

يس (36) 33 و 34

ألم تر أنّ الله أنزل من السّماء ماء فسلكه ينبيع فى الأرض...إنّ فى ذلك لذكرى لأولى الألبب.

زمر (39) 21

16. وجود باغ و چشمه، از نعمت هاى الهى و سزاوار شكرگزارى:

و جعلنا فيها جنّـت من نخيل و أعنب و فجّرنا فيها من العيون \* ...أفلايشكرون.

يس (36) 34 و 35

17. جريان چشمه ها به قدرت خدا:

...و فجّرنا خللهما نهرا.

كهف (18) 33

وجعلنا فيها جنّت مّن نّخيل وأعنـب وفجّرنا فيها من العيون.

يس (36) 34

وفجّرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.

قمر (54) 12

18. وجود منابع آب از قبيل چشمه و قنات در زمين:

وأنزلنا من السّماء ماء بقدر فأسكنّه فى الأرض وإنّا على ذهاب به لقـدرون.

مؤمنون (23) 18

ألم تر أنّ الله أنزل من السّماء ماء فسلكه ينبيع فى الأرض... .

زمر (39) 21

19. چشمه هاى جارى در كنار باغ ها، ميراث فرعونيان براى بنى اسرائيل:

فأخرجنهم من جنّـت و عيون \* كذلك و أورثنها بنى اسرائيل.

شعراء (26) 57 و 59

و لقد فتنّا قبلهم قوم فرعون \* كم تركوا من جنّـت و عيون \* كذلك و أورثنها قوما ءاخرين \* و لقد نجّينا بنى اسرائيل من العذاب المهين.

دخان (44) 17 و 25 و 28 و 30

20. نقش چشمه هاى جوشان در ايجاد طوفان نوح$ :

و فجّرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.

قمر (54) 12

21. غروب خورشيد در چشمه بدبو، گل آلود و سياه در پندار ذوالقرنين:

حتّى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئة... .[1]

كهف (18) 86

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>حمئة< در لغت به معناى گل سياه بدبو است. (مفردات راغب)

آب خارق العاده

1. جوشش آب شفابخش، با ضربه پاى ايّوب$ :

و اذكر عبدنا أيّوب إذ نادى ربّه أنّى مسّنى الشّيطان بنصب و عذاب \* اركض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب.[1]

ص (38) 41 و 42

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>مغتسل< اسم مكان، و مقصود از آن، محلّى است كه شخص خود را در آن شستوشو مى دهد. به قرينه >نُصب< كه به معناى بدى و سختى است، مغتسل مى تواند آبى باشد كه خدا براى ايّوب(عليه السلام) پديد آورد تا خود را با آن شستوشو دهد و شفا يابد.

2. جوشش دوازده چشمه آب از سنگ با ضربه عصاى موسى$ :

و إذ استسقـى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا... .

بقره (2) 60

...و أوحينا إلى موسى إذ استسقـه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا... .

اعراف (7) 160

3. جوشش چشمه آب براى مريم% با ضربه پاى عيسى$ :

فناديها من تحتها ألاّ تحزنى قد جعل ربّك تحتك سريّا.[1]

مريم (19) 24

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]در روايتى از امام باقر(عليه السلام) آمده است: جوشيدن آب از زير پاى مريم(عليها السلام) با ضربه پاى عيسى(عليه السلام) بوده است. (مجمع البيان، ذيل آيه)

4. درمان ايّوب$ با نوشيدن از آب خنك و شستوشو با آن:

و اذكر عبدنا أيّوب إذ نادى ربّه أنّى مسّنى الشّيطان بنصب و عذاب \* اركض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب.

ص (38) 41 و 42

آب خنك

1. پيدايش آب خنك از زمين با ضربه پاى ايّوب$ :

و اذكر عبدنا أيّوب... \* اركض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب.

ص (38) 41 و 42

2. درمان ايّوب$ با نوشيدن از آب خنك و شستوشو با آن:

و اذكر عبدنا أيّوب إذ نادى ربّه أنّى مسّنى الشّيطان بنصب و عذاب \* اركض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب.

ص (38) 41 و 42

آب خواهى

آب دريا

1. دريا، منبع آب هاى گوارا، شيرين، شور و تلخ:

و هو الّذى مرج البحرين هذا عذب فرات و هذا ملح أجاج... .

فرقان (25) 53

أمّن جعل الأرض قرارا وجعل خلــلها أنهـرا وجعل لها روسى وجعل بين البحرين حاجزا أءلـه مّع اللّه بل أكثرهم لايعلمون.

نمل (27) 61

و ما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح أجاج... .

فاطر (35) 12

مرج البحرين يلتقيان \* بينهما برزخ لاّيبغيان.

رحمان (55) 19 و 20

شكافتن آب دريا

1. شكافته شدن آب دريا به قدرت خدا:

و إذ فرقنا بكم البحر... .

بقره (2) 50

2. شكافته شدن آب دريا و پديد آمدن راهى خشك، درون آن:

و لقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى فاضرب لهم طريقا فى البحر يبسا... .

طه (20) 77

3. شكافته شدن آب دريا با ضربه عصاى موسى$ و همانندى قطعه هاى آن با كوهى بزرگ:

فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كلّ فرق كالطّود العظيم.

شعراء (26) 63

آب دهى

1. آب دادن به حجّاج، مقامى ارزشمند در مكّه، پيش از اسلام:

أجعلتم سقاية الحاجّ و عمارة المسجد الحرام كمن ءامن بالله و اليوم الأخر... .

توبه (9) 19

2. آب دادن موسى$ به گوسفندان شعيب$ :

و لمّا ورد ماء مدين وجد عليه أمّة من النّاس يسقون و وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لانسقى حتّى يصدر الرّعاء... \* فسقى لهما... .

قصص (28) 23 و 24

آب شفابخش

آب شور

1. آميخته نشدن آب هاى شور و شيرين درياها در عين مجاوربودن، از نشانه هاى خدا:

و هو الّذى مرج البحرين هذا عذب فرات و هذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا و حجرا محجورا.

فرقان (25) 53

...و جعل بين البحرين حاجزا أءله مع الله... .

نمل (27) 61

مرج البحرين يلتقيان \* بينهما برزخ لايبغيان.

رحمن (55) 19 و 20

2. وجود آب شور و تلخ دريا، زمينه توجّه به اهمّيّت آب شيرين:

و ما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح أجاج... .

فاطر (35) 12

3. توجّه به منافع آب شور، زمينه شكر خدا:

و ما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح أجاج و من كلّ تأكلون لحما طريّا و تستخرجون حلية تلبسونها ... و لعلّكم تشكرون.

فاطر (35) 12

4. امكان شور شدن آب هاى شيرين به مشيّت خدا:

أفرءيتم الماء الّذى تشربون \* لو نشاء جعلنه أجاجا... .

واقعه (56) 68 و 70

آب شيرين

1. وجود مانعى بين دو دريا از آميخته شدن آب هاى شيرين و شور آن ها با يك ديگر:

و هو الّذى مرج البحرين هذا عذب فرات و هذا ملح أجاج... .

فرقان (25) 53

... وجعل بين البحرين حاجزا أءلـه مّع اللّه... .

نمل (27) 61

مرج البحرين يلتقيان \* بينهما برزخ لايبغيان.

رحمن (55) 19 و 20

2. امكان شور شدن آب هاى شيرين به مشيّت خدا:

أفرءيتم الماء الّذى تشربون \* لو نشاء جعلنـه أجاجا... .

واقعه (56) 68 و 70

3. آب هاى شيرين به مراتب بهتر از آب هاى شور:

و ما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح أجاج... .

فاطر (35) 12

آب كِشى

1. رواج آب كشيدن بوسيله گاو در امر كشاورزى ميان بنى اسرائيل:

قال إنّه يقول إنّها بقرة لا ذلول تثير الأرض و لاتسقى الحرث... .

بقره (2) 71

2. كهن بودنِ رسمِ آب كشيدن از چاه:

وجاءت سيّارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه... .

يوسف(12) 19

3. آب كشيدن كاروان مسافرتىِ مصر، از چاه كنعان:

و جاءت سيّارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه... .

يوسف (12) 19

4. آب كشيدن كاروان مصر از چاه باعث رهايى يوسف$ از آن:

و جاءت سيّارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يبشرى هذا غلم... .

يوسف (12) 19

5. آب كشيدن موسى$ براى گوسفندان شعيب$ :

و لمّا ورد ماء مدين وجد عليه أمّة من النّاس يسقون و وجد من دونهم امرأتين تذودان...حتّى يصدرالرّعاء... \* فسقى لهما... .

قصص (28) 23 و 24

آب گوارا

1. آميخته نشدن آب هاى گوارا با آب هاى شور درياها در عين مجاور بودن، از نشانه هاى خدا:

و هو الّذى مرج البحرين هذا عذب فرات و هذا ملح أجاج و جعل بينهما برزخا و حجرا محجورا.[1]

فرقان (25) 53

...و جعل بين البحرين حاجزا أءله مع الله... .[2]

نمل (27) 61

مرج البحرين يلتقيان \* بينهما برزخ لايبغيان.

رحمن (55) 19 و 20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]فرات به معناى نهايت عذوبت (پاكيزگى و سردى) است. (لسان العرب)

[2]منظور از >بحرين< به قرينه فرقان/53 مى تواند دو آب شور و شيرين دريا باشد.

2. توجّه به منافع و گوارايى آب دريا، زمينه شكر خدا:

و ما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح أجاج و من كلّ تأكلون لحما طريّا...و لعلّكم تشكرون.

فاطر (35) 12

3. خدا، پديدآورنده آب گوارا:

قل أرءيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.

ملك (67) 30

...و أسقينكم ماء فراتا.

مرسلات (77) 27

4. منّت خدا بر انسان براى سيراب كردن وى با آب گوارا:

...و أسقينكم ماء فراتا.

مرسلات (77) 27

5. نقش كوه ها در تأمين آب گوارا:

و جعلنا فيها روسى شمخت و أسقينكم ماء فراتا.[1]

مرسلات (77) 27

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]بنابراين احتمال كه ذكر >أسقينكم< پس از >روسى<، به حقيقت خارجى جارى شدن آب هاى گوارا از كوه ها اشاره داشته باشد، مفيد نكته ياد شده است.

آب، مايه حيات

آب و آبادانى

آب و آتش

1. پديد آمدن آتش از درخت هاى سرسبز و واجد آب، از نشانه هاى قدرت الهى:

الّذى جعل لكم مّن الشّجر الأخضر نارا... .[1]

يس (36) 80

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]مفسران گفته اند >الشجر الاخضر< درختى بوده كه در عين ترى با به هم سائيده شدن همانند سنگ چخماق جرقه و آتش توليد مى كرده است. (مجمع البيان، ذيل آيه)

2. آتش گرفتن آب دريا، از نشانه هاى قيامت:

و البحر المسجور.[1]

طور (52) 6

و إذا البحار سجّرت.

تكوير (81) 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]سجر در لغت به معناى شعله كشيدن آتش است. (مفردات راغب)

آب و افزايش قدرت

آب و بهداشت

آب و تغذيه

آب و حوادث

آب و دامدارى

آب و رفع تشنگى

آب و زيبايى

آب و طهارت

آب و عرش خدا

1. استيلاى حكومت و سلطنت الهى بر آب «به صورت مادّه حيات»:

و هو الّذى خلـق السّمـوت و الأرض فى ستّة أيّام و كان عرشه على الماء... .[1]

هود (11) 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]عرش، كنايه از عزّت و حكومت او، و منظور از >كان عرشه على الماء< برقرارى سلطنت و عزّت الهى بر آب است. (مفردات راغب)

آب و كشاورزى

آب و گياهان

آب هاى بهشت

آب هاى جهنّم

آب هاى گوناگون

آرامش با آب

آفرينش آب

احكام آب

امتحان با آب

1. امتحان سپاه طالوت با آب:

فلمّا فصل طالوت بالجنود قال إنّ الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منّى و من لّم يطعمه فإنّه منّى إلاّ من اغترف غرفة بيده... .

بقره (2) 249

2. امتحان شدن انسان ها با آب فراوان:

و أ لّو استقموا على الطّريقة لأسقينهم ماء غدقا \* لنفتنهم فيه... .

جن (72) 16 و 17

انتقال آب ها

1. باد، وسيله انتقال ابرهاى حامل آب باران:

و هو الّذى يرسل الريح بشرا بين يدى رحمته حتّى إذا أقلّت سحابا ثقالا سقنه لبلد ميّت... .

اعراف (7) 57

الله الّذى يرسل الرّيح فتثير سحابا فيبسطه فى السّماء كيف يشاء و يجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلله... .

روم (30) 48

والله الّذى أرسل الريح فتثير سحابا فسقنه إلى بلد ميّت... .

فاطر (35) 9

2. انتقال هدفمند آب ها به مناطق خشك از سوى خدا:

و هو الّذى يرسل الرّيح بشرا بين يدى رحمته حتّى إذا أقلّت سحابا ثقالا سقنه لبلد ميّت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كلّ الثّمرت... .

اعراف (7) 57

أولم يروا أنّا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعمهم و أنفسهم... .

سجده (32) 27

والله الّذى أرسل الرّيح فتثير سحابا فسقنه إلى بلد ميّت فأحيينا به الأرض بعد موتها... .

فاطر (35) 9

انجماد آب

1. انجماد آب، در بالاى جوّ:

...و ينزّل من السّماء من جبال فيها من برد... .

نور (24) 43

2. ريزش تگرگ از ابرهايى مانند كوه:

...و ينزّل من السّماء من جبال فيها من برد... .[1]

نور (24) 43

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>برد< به معناى >باران منجمد< آمده است. (مفردات راغب) منظور از سماء، ابر، و >من جبال< بدل از من السماء است.

بى آبى

1. اسكان خاندان ابراهيم$ در حريم بى آب و گياه كعبه:

رّبّنآ إنّى أسكنت من ذرّيّتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرّم.[1]

ابراهيم (14) 37

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>غير ذى زرع< كنايه از بى آبى است. (مجمع البيان، ذيل آيه)

2. خطر پديده بى آبى بر اثر كفرورزى:

قال له صاحبه و هو يحاوره أكفرت بالّذى خلقك... \* و لولا إذ دخلت جنّتك قلت ما شاء الله... \* أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا \* و أحيط بثمره فأصبح يقلّب كفّيه على ما أنفق فيها... .

كهف (18) 37 و 39 و 41 و 42

3. ناتوانى انسان ها از تهيّه آب در صورت بروز بى آبى و فرو رفتن آب ها در زمين:

أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.

كهف (18) 41

قل أرءيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.

ملك (67) 30

پيدايش آب

پيدايش خارق العاده آب

‏1. چشمه مريم(س)‏

1. جارى شدن آب از زير پاى مريم% به فرمان خدا:

فناديها من تحتها ألاّ تحزنى قد جعل ربّك تحتك سريّا.

مريم (19) 24

2. جوشيدن آب براى مريم% با ضربه پاى عيسى$ :

فناديها من تحتها ألاّ تحزنى قد جعل ربّك تحتك سريّا.[1]

مريم (19) 24

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]در روايتى از امام باقر(عليه السلام) نقل شده است كه جوشيدن آب از زير پاى مريم(عليها السلام)، با ضربه پاى عيسى(عليه السلام) بوده است. (مجمع البيان، ذيل آيه)

‏2. چشمه هاى دوازده گانه

1. جوشيدن چشمه هاى دوازده گانه از سنگ با ضربه عصاى موسى$ به فرمان خدا:

و إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا...

بقره (2) 60

...و أوحينا إلى موسى إذ استسقـه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا... .

اعراف (7) 160

‏3. طوفان نوح(ع)‏

1. طغيان آب فرو ريخته از آسمان و جوشيده از زمين به صورتى خارق العاده در طوفان نوح$ :

حتّى إذا جاء أمرنا و فار التنّور... \* و قيل يأرض ابلعى ماءك و يسماء أقلعى... .

هود (11) 40 و 44

ففتحنا أبواب السّماء بماء منهمر \* و فجّرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.

قمر (54) 11 و 12

إنّا لمّا طغا الماء حملنكم فى الجارية.[1]

حاقه (69) 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>طغاالماء< در روايت به جوشش آب بى اندازه معنا شده (الدّرالمنثور، ذيل آيه; بحارالانوار، ج 57 ، ص 20) كه منظور، آب هاى فرو ريخته از آسمان و جوشيده از زمين است.

2. نابودى قوم نوح در اثر طغيان آب به فرمان الهى:

و اصنع الفلك ... و لاتخطبنى فى الّذين ظلموا إنّهم مغرقون \* حتّى إذا جاء أمرنا و فار التنّور قلنا احمل فيها من كلّ زوجين اثنين و أهلك إلاّ من سبق عليه القول... \* و قيل يأرض ابلعى ماءك و يسماء أقلعى و غيض الماء و قضى الأمر و استوت على الجودىّ و قيل بعدا للقوم الظّـلمين.

هود (11) 37 و 40 و 44

... فإذا جاء أمرنا وفار التّنّور فاسلك فيها من كلّ زوجين اثنين وأهلك إلاّ من سبق عليه القول منهم ولاتخـطبنى فى الّذين ظـلموا إنّهم مّغرقون.

مؤمنون (23) 27

ففتحنا ابوب السّماء بماء منهمر \* و فجّرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر \* و حملنه على ذات الوح و دُسر \* تجرى باعيننا جزاءً لمن كان كفر.

قمر (54) 11 - 14

3. ايجاد موج هاى كوه آسا در طوفان نوح$ :

و هى تجرى بهم فى موج كالجبال و نادى نوح ابنه... .

هود (11) 42

4. زير آب رفتن تمام مناطق مرتفع در طوفان نوح$ در مدّتى كوتاه:

قال سـاوى إلى جبل يعصمنى من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلاّ من رحم و حال بينهما الموج فكان من المغرقين \* و قيل يأرض ابلعى ماءك و يسماء أقلعى و غيض الماء و قضى الأمر و استوت على الجودىّ و قيل بعدا للقوم الظّـلمين.

هود (11) 43 و 44

‏4. فوران آب از تنور

1. فوران آب از تنور به صورت خارق العاده در طوفان نوح$ :

حتّى إذا جاء أمرنا و فار التنّور... \* و قال اركبوا فيها بسم الله مجرها و مرسـها... .

هود (11) 40 و 41

...فإذا جاء أمرنا و فار التنّور... .[1]

مؤمنون (23) 27

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]براى >تنّور< چند معنا ذكر شده است كه در سه صورت آن، جوشيدن آب از تنور امرى خارق العاده خواهد بود: أ. همان معناى مشهور يعنى محل پخت نان; ب. روى زمين (لسان العرب ماده >تنر); ج. محلّ مرتفع و بلند. (مجمع البيان، ذيل آيه)

منشأ پيدايش آب

1. خدا، قرار دهنده آب در زمين:

و هو الّذى مدّ الأرض و جعل فيها روسى و أنهرا... .

رعد (13) 3

و ألقى فى الأرض روسى أن تميد بكم و أنهرا... .

نحل (16) 15

...قد جعل ربّك تحتك سريّا.

مريم (19) 24

أمّن جعل الأرض قرارا وجعل خلــلها أنهـرا... .

نمل (27) 61

و ءاية لّهم الارض الميتة... \* ...و فجّرنا فيها من العيون.

يس (36) 33 و 34

... ويجعل لّكم جنّت ويجعل لّكم أنهـرا.

نوح (71) 12

والأرض بعد ذلك دحــها \* أخرج منها ماءها... .

نازعات (79) 30 و 31

تاريخ آب

1. وجود آب، پيش از آفرينش آسمان ها و زمين:

و هو الّذى خلـق السّمـوت و الأرض فى ستّة أيّام و كان عرشه على الماء... .

هود (11) 7

2. وجود آب، پيش از همه جنبندگان:

والله خلـق كلّ دابّة من ماء... .[1]

نور (24) 45

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]منظور از ماء به قرينه >و جعلنا من الماء كلّ شىء حىّ< و اين كه بعضى از جنبندگان از نطفه نيستند مى تواند همان آب اصطلاحى باشد.

تزيين با آب

1. استفاده سليمان$ از آب براى تزيين و نشان دادن قدرت خود به ملكه سبا:

قيل لها ادخلى الصّرح فلمّا رأته حسبته لجّة و كشفت عن ساقيها قال إنّه صرح ممّرد من قوارير... .[1]

نمل (27) 44

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برخى احتمال داده اند كه حضرت سليمان(عليه السلام) با جارى كردن آب از زير صحن كاخ كه كف پوش شيشه اى داشت و حيوانات دريايى در آن قرار داشتند (آكواريم بزرگ)، جلوه اى تماشايى به آن داده بود كه ملكه سبا آن را آب پنداشت; بدين جهت لباس خود را براى عبور بالا زد. (مجمع البيان، ذيل آيه)

تشبيه به آب

1. تشبيه زوال پذيرى بهره مندى از دنيا به زوال پذيرى آب موجود در گياهان:

إنّما مثل الحيوة الدّنيا كماء أنزلناه من السّماء فاختلط به نبات الأرض ممّا يأكل النّاس و الأنعم حتّى إذا أخذت الأرض زخرفها و ازّيّنت و ظنّ أهلها أنّهم قادرون عليها أتـها أمرنا ليلأ أو نهارا فجعلنها حصيدا كأن لم تغن بالأمس... .[1]

يونس (10) 24

واضرب لهم مثل الحيوة الدّنيا كماء أنزلنه من السّماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الريح... .

كهف (18) 45

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]با توجّه به كلمه >كماء< و لفظ >حصيداً< كه بيانگر خشكى گياه و از بين رفتن آب آن است برداشت فوق قابل استفاده است.

2. تشبيه پاسخ ندادن معبودان مشركان به دعوت آنان، به نرسيدن آب به لب تشنه دور از آن:

...و الّذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشىء إلاّ كبسط كفّيه إلى الماء ليبلغ فاه و ما هو ببلغه... .

رعد (13) 14

3. تشبيه ماندگارى حق به ماندگارى آب، و تشبيه زوال باطل به زوال كف روى آن:

أنزل من السّماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السّيل زبدا رابيا و ممّا يوقدون عليه فى النّار ابتغاء حلية أو متع زبد مثله كذلك يضرب الله الحقّ و البطل فأمّا الزّبد فيذهب جفاء و أمّا ما ينفع النّاس فيمكث فى الأرض... .

رعد (13) 17

4. همانندى زندگى دنيا و زوال آن به آب عامل سرسبزى شگفت انگيز زمين و خشك شدن آن:

أنّما الحيوة الدّنيا لعب و لهو و زينة و تفاخر بينكم و تكاثر فى الأمول و الأولد كمثل غيث أعجب الكفّار نباته ثمّ يهيج فتريه مصفرّا ثمّ يكون حطما.

حديد (57) 20

تقدير آب

1. تقدير و حسابگرى خداوند در نزول آب از آسمان:

...و أنزلنا من السّماء ماء بقدر... .

مؤمنون (23) 18

و الّذى نزّل من السّماء ماء بقدر... .

زخرف (43) 11

2. نقش تقدير و تدبير مناسب بارش آب، در پيدايش باغ ها:

و أنزلنا من السّماء ماء بقدر فأسكنّه فى الأرض... \* فأنشأنا لكم به جنّـت من نخيل و أعنب... .

مؤمنون (23) 18 و 19

3. نقش تقدير و تدبير مناسب بارش آب، در حيات و آبادانى:

و الّذى نزّل من السّماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا... .

زخرف (43) 11

4. تلاقى آب هاى جوشيده از زمين و نازل شده از آسمان براى نابودى قوم نوح به تقدير الهى:

ففتحنا أبواب السّماء بماء منهمر \* و فجّرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.

قمر (54) 11 و 12

جريان آب ها

جوشش آب

خشكيدن آب ها

1. خداوند، توانا در نابودى و خشكاندن همه آب هاى روى زمين:

وأنزلنا من السّماء ماء بقدر فأسكنّه فى الأرض وإنّا على ذهاب به لقـدرون.

مؤمنون (23) 18

2. خشكيدن آب ها پس از طوفان نوح$ به فرمان خدا:

و قيل يأرض ابلعى ماءك و يسماء أقلعى و غيض الماء... .

هود (11) 44

3. ناتوانى همه موجودات از پديدآوردن آب در صورت خشكيدن آب ها:

أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.

كهف (18) 41

قل أرءيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.

ملك (67) 30

خلقت آب

درخواست آب

1. تشبيه درخواست مشركان از بت ها، به درخواست و دست دراز كردن فرد تشنه به سمت آب دور از خود:

...و الّذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشىء إلاّ كبسط كفّيه إلى الماء ليبلغ فاه و ما هو ببلغه... .

رعد (13) 14

2. درخواست آب آشاميدنى از سوى موسى$ براى بنى اسرائيل:

و إذ استسقى موسى لقومه...قد علم كلّ أناس مشربهم... .

بقره (2) 60

3. درخواست آب از موسى$ از سوى بنى اسرائيل:

...و أوحينا إلى موسى إذ استسقـه قومه...قد علم كلّ أناس مشربهم... .

اعراف (7) 160

4. درخواست مشركان از پيامبر@ جهت ايجاد چشمه آب با اعجاز خود:

و قالوا لن نؤمن لك حتّى تفجر لنا من الأرض ينبوعا.

اسراء (17) 90

5. مشركان، خواهان ايجاد باغ هايى با نهرهاى آب جارى در آن ها به وسيله پيامبر@ :

و قالوا لن نؤمن لك حتّى تفجر لنا من الأرض ينبوعا \* أو تكون لك جنّة من نخيل و عنب فتفجّر الأنهر خللها تفجيرا.

اسراء (17) 90 و 91

سهميه بندى آب

1. سهميه بندى آب در بنى اسرائيل:

و إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كلّ أناس مشربهم... .

بقره (2) 60

...و أوحينا إلى موسى إذ استسقـه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كلّ أناس مشربهم... .

اعراف (7) 160

2. تقسيم آب بين قوم ثمود و ناقه صالح:

قال هـذه ناقة لّها شرب و لكم شرب يوم مّعلوم.

شعراء (26) 155

و نبّئهم أنّ الماء قسمة بينهم كلّ شرب مّحتضر.

قمر (54) 28

3. فرمان سهميه بندى آب بين قوم ثمود و ناقه صالح، مهم و داراى تأثير جدّى در زندگى قوم ثمود:

ونبّئهم أنّ الماء قسمة بينهم كلّ شرب مّحتضر.[1]

قمر (54) 28

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>نبأ< به خبرى مى گويند كه داراى فايده بزرگ باشد و سبب علم يا گمان گردد. (مفردات راغب)

4. ناروا بودن تجاوز به سهميه آب ديگران:

...قد علم كلّ أناس مشربهم كلوا و اشربوا من رزق الله و لاتعثوا فى الأرض مفسدين.[1]

بقره (2) 60

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]نهى >لاتعثوا فى الأرض...< در آيه اگرچه مطلق است، به تناسب مقام، از مهم ترين مصداق هاى آن مى تواند نهى از تجاوز به سهميه آب ديگرى باشد.

سيلاب

1. جريان سيلاب در درّه ها و پيدايش كف، مثالى براى ماندگارى حق و ناپايدارى باطل:

أنزل من السّماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السّيل زبدا رابيا... كذلك يضرب الله الحقّ و الباطل.

رعد (13) 17

2. اعراض از فرمان خدا، زمينه ساز جارى شدن سيل بنيان كن در قوم سبا:

فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم... .

سبأ (34) 16

طغيان آب

1. طغيان آب در طوفان نوح$ :

إنّا لمّا طغا الماء حملنـكم فى الجارية.

حاقه (69) 11

فراوانى آب

عوامل فراوانى آب

‏1. استغفار

1. استغفار، عامل فراوانى آب:

ويـقوم استغفروا ربّكم ثمّ توبوا إليه يرسل السّمآء عليكم مّدرارا... .

هود (11) 52

فقلت استغفروا ربّكم إنّه كان غفّارا \* يرسل السّماء عليكم مّدرارا.

نوح (71) 10 و 11

‏2. استقامت

1. استقامت بر ايمان، عامل فراوانى آب:

وألّو استقـموا على الطّريقة لأسقينـهم مّاء غدقا.

جن (72) 16

‏3. توبه

1. توبه و بازگشت به سوى خدا، از جمله عوامل فراوانى آب:

ويـقوم استغفروا ربّكم ثمّ توبوا إليه يرسل السّمآء عليكم مّدرارا... .

هود (11) 52

فوايد آب

فوران آب

كف آب

1. كف آب، مثالى براى ناپايدارى باطل:

أنزل من السّماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السّيل زبدا رابيا... كذلك يضرب الله الحقّ و الباطل... .

رعد (13) 17

كم آبى

1. بنى اسرائيل، دچار كم آبى:

و إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا... .

بقره (2) 60

...و أوحينا إلى موسى إذ استسقـه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا... .

اعراف (7) 160

2. پيش بينى هفت سال كمبود آب در مصر از سوى يوسف$ :

ثمّ يأتى من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدّمتم لهنّ إلاّ قليلا ممّا تحصنون \* ثمّ يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث النّاس و فيه يعصرون.[1]

يوسف (12) 48 و 49

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]ظاهر آيه به كمبود ارزاق و قحطى مربوط مى شود; امّا با توجّه به >يغاث< از ماده >غيث< كه به معناى باران آمده برمى آيد كه كمبود آب نيز منظور بوده است. (الكشّاف، ذيل آيه)

3. سال هاى خشك سالى و كم آبى در دوران حاكميّت عزيز مصر:

ثمّ يأتى من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدّمتم لهنّ إلاّ قليلا ممّا تحصنون \* ثمّ يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس و فيه يعصرون.

يوسف (12) 48 و 49

رهايى از كم آبى

1. دعاى موسى$ براى رهايى بنى اسرائيل از كم آبى:

و إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كلّ أناس مشربهم... .

بقره (2) 60

2. جارى شدن آب از سنگ با ضربه عصاى موسى$ ، برطرف كننده كمبود آب:

و إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كلّ أناس مشربهم... .

بقره (2) 60

و قطّعنهم اثنتى عشرة أسباطا أمما و أوحينا إلى موسى إذ استسقـه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كلّ أناس مشربهم... .

اعراف (7) 160

3. رهايى مردم مصر از كم آبى پس از هفت سال خشك سالى:

ثمّ يأتى من بعد ذلك سبع شداد... \* ثمّ يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث النّاس و فيه يعصرون.

يوسف (12) 48 و 49

4. پديدار شدن رحمت الهى با آب باران پس از خشك سالى و يأس عمومى:

و هو الّذى ينزّل الغيث من بعد ما قنطوا و ينشر رحمته... .

شورى (42) 28

كيفر با آب

‏1. كيفر فرعونيان

1. كيفر فرعونيان با غرق كردن آن ها در آب به سبب تكذيب آيات خدا:

ولقد أخذنآءال فرعون بالسّنين... \* فانتقمنا منهم فأغرقنـهم فى اليمّ بأنّهم كذّبوا بـايـتنا... .

اعراف (7) 130 و 136

كدأب ءال فرعون والّذين من قبلهم كذّبوا بايت ربّهم فأهلكنـهم بذنوبهم وأغرقنآ ءال فرعون... .

انفال (8) 54

2. كيفر فرعونيان با غرق كردن آنان در آب، به سبب به خشم آوردن خدا:

و نادى فرعون فى قومه... \* فلمّا ءاسفونا انتقمنا منهم فأغرقنـهم أجمعين.

زخرف (43) 50 و 55

3. نابودى فرعونيان با غرق شدن در آب به دليل گناه و ستم:

وإذ نجّينـكم مّن ءال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبّحون أبناءكم ويستحيون نساءكم... \* وإذ فرقنا بكم البحر فأنجينـكم وأغرقنا ءال فرعون... .

بقره (2) 49 و 50

...فأهلكنـهم بذنوبهم وأغرقنآ ءال فرعون وكلٌّ كانوا ظــلمين.

انفال (8) 54

فأخذنـه وجنوده فنبذنـهم فى اليمّ فانظر كيف كان عـقبة الظّـلمين.

قصص (28) 40

وقـرون وفرعون وهـمـن... \* فكلاّ أخذنا بذنبه...ومنهم مّن أغرقنا وما كان اللّه ليظـلمهم ولـكن كانوا أنفسهم يظـلمون.

عنكبوت (29) 39 و 40

فدعا ربّه أنّ هـؤلاء قوم مّجرمون \* واترك البحر رهوا إنّهم جند مّغرقون.

دخان (44) 22 و 24

4. استكبار فرعون و سپاهيانش، سبب غرق شدنشان در آب دريا:

واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغير الحقّ... \* فأخذنـه وجنوده فنبذنـهم فى اليمّ... .

قصص (28) 39 و 40

5. كيفر شدن فرعون و قومش در آب دريا به سبب برخورد ناروا با پيامبر خدا:

فتولّى بركنه وقال سـحر أو مجنون \* فأخذنـه وجنوده فنبذنـهم فى اليمّ وهو مليم.

ذاريات (51) 39 و 40

‏2. كيفر قوم سبا

1. كيفر قوم سبا با سيل بنيان كن، به علّت نافرمانى و ناسپاسى:

لقد كان لسبإ فى مسكنهم ءاية جنّتان عن يمين وشمال كلوا من رّزق ربّكم واشكروا له بلدة طيّبة وربٌّ غفور \* فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدّلنـهم بجنّتيهم جنّتين ذواتى أكل خمط وأثل وشىء مّن سدر قليل \* ذلك جزينـهم بما كفروا و هل نجـزى إلاّ الكفور.

سبأ (34) 15 - 17

‏3. كيفر قوم نوح

1. قضاى الهى بر كيفر شدن ستمگران قوم نوح با غرق شدن در آب:

... ولاتخـطبنى فى الَّذين ظـلموا إنّهم مّغرقون.

هود (11) 37

... إلاّ من سبق عليه القول منهم ولاتخـطبنى فى الّذين ظـلموا إنّهم مّغرقون.

مؤمنون (23) 27

... ومنهم مّن أغرقنا وما كان اللّه ليظـلمهم ولـكن كانوا أنفسهم يظـلمون.

عنكبوت (29) 40

2. كيفر شدن قوم نوح با غرق شدن در آب:

ونجّينـه وأهله من الكرب العظيم \* ثمّ أغرقنا الأخرين.

صافات (37) 76 و 82

3. غرق شدن پسر نوح در امواج طوفان:

... ونادى نوح ابنه وكان فى معزل يـبنىّ اركب مّعنا ولاتكن مّع الكـفرين \* قال سـاوى إلى جبل يعصمنى من المآء ... وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

هود (11) 42 و 43

4. غرق شدن قوم نوح در آب دريا به سبب بدكردارى و گناه:

... إنّهم كانوا قوم سوء فأغرقنـهم أجمعين.

انبيا (21) 77

مّمّا خطيــتهم أغرقوا... .

نوح (71) 25

5. نابودى قوم نوح با غرق شدن در آب، بر اثر تكذيب آيات خدا:

فكذّبوه فأنجينـه والّذين معه فى الفلك وأغرقنا الّذين كذّبوا بـايـتنآ... .

اعراف (7) 64

فكذّبوه فنجّينـه ومن مّعه فى الفلك وجعلنـهم خلـئف وأغرقنا الّذين كذّبوا بـايـتنا... .

يونس (10) 73

6. نابودى قوم نوح با غرق شدن در آب، بر اثر تكذيب نوح$ :

وقوم نوح لّمّا كذّبوا الرّسل أغرقنـهم... .[1]

فرقان (25) 37

قال ربّ إنّ قومى كذّبون \* ثمّ أغرقنا بعد الباقين.

شعراء (26) 117 و 120

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]جمع آمدن >رسل< بدين جهت است كه تكذيب هر پيامبر به منزله تكذيب همه پيامبران است.

ماندگارى آب

1. ماندگارى آب در زمين، به دليل سودمندى آن:

أنزل من السّماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السّيل زبدا رابيا...و أمّا ما ينفع النّاس فيمكث فى الأرض... .

رعد (13) 17

و أنزلنا من السّماء ماء بقدر فأسكنّه فى الأرض... \* فأنشأنا لكم به جنّـت من نخيل و أعنب لكم فيها فوكه كثيرة و منها تأكلون.

مؤمنون (23) 18 و 19

مزه آب

1. شور و تلخ بودن مزه آب بعضى از درياها:

و هو الّذى مرج البحرين هذا عذب فرات و هذا ملح أجاج... .[1]

فرقان (25) 53

و ما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح أجاج... .

فاطر (35) 12

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>اُجاج< در لغت به معناى شدّت شورى و تلخى است. (ترتيب كتاب العين)

2. در كنار يك ديگر قرار گرفتن آب هاى شور و شيرين و تغيير نكردن مزّه آن ها از آيات الهى:

وهو الّذى مرج البحرين هـذا عذب فرات وهـذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا مّحجورا.

فرقان (25) 53

3. توجه به اختلاف مزه آب ها و استفاده از منافع هر يك، زمينه براى سپاس گزارى انسان ها:

و ما يستوى البحران هـذا عذب فرات سائِغ شرابه وهـذا ملح أجاج ومن كلّ تأكلون لحما طريـّا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلّكم تشكرون.

فاطر (35) 12

4. برخى آب ها، داراى مزه اى خوش و گوارا:

و هو الّذى مرج البحرين هذا عذب فرات... .

فرقان (25) 53

و ما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح أجاج... .

فاطر (35) 12

...و أسقينكم ماء فراتا.

مرسلات (77) 27

5. امكان شور شدن طعم آب ها:

أفرءيتم الماء الّذى تشربون \* لو نشاء جعلنه أجاجا... .

واقعه (56) 68 و 70

منابع آب

‏1. آب هاى زيرزمينى

‏1 - 1. چاه

‏1 - 2. چشمه ها

‏1 - 3. درياچه هاى زيرزمينى

1. ذخيره شدن آب در سفره هاى زيرزمينى پس از نزول از آسمان به فرمان الهى:

و أنزلنا من السّماء ماء بقدر فأسكنّه فى الأرض... .

مؤمنون (23) 18

...أنّ الله أنزل من السّماء ماء فسلكه ينبيع فى الأرض... .

زمر (39) 21

‏2. آب هاى سطحى

‏2 - 1. دريا

‏2 - 2. رودخانه

1. خداوند، قراردهنده رودخانه ها از منابع آب در روى زمين:

وهو الّذى مدّ الأرض وجعل فيها روسى وأنهـرا... .

رعد (13) 3

أمّن جعل الأرض قرارا وجعل خلــلها أنهـرا وجعل لها روسى وجعل بين البحرين حاجزا أءلـه مّع اللّه بل أكثرهم لايعلمون.

نمل (27) 61

2. ترغيب به انديشه در زمين، كوه ها و رودخانه ها:

وهو الّذى مدّ الأرض وجعل فيها روسى وأنهـرا... إنّ فى ذلك لأيـت لّقوم يتفكّرون.

رعد (13) 3

3. مسخر بودن رودها نمودى از نعمت خداوند بر بندگان و شايسته سپاس:

اللّه الّذى خلق السّمـوت والأرض ... وسخّر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخّر لكم الأنهـر \* وءاتـيكم مّن كلّ ما سألتموه وإن تعدّوا نعمت اللّه لاتحصوهآ إنّ الإنسـن لظـلوم كفّار.

ابراهيم (14) 32 و 34

4. خداوند، مسخّركننده رودها و نهرها براى انسان ها:

اللّه الّذى خلق السّمـوت والأرض ... وسخّر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخّر لكم الأنهـر.

ابراهيم (14) 32

‏2 - 3. سيلاب

1. نزول باران از سوى خدا، منشأ جريان سيلاب در رودخانه ها:

أنزل من السّمآء مآء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السّيل زبدا رّابيا... .

رعد (13) 17

نعمت آب

1. توجّه به نعمت آب گوارا، زمينه شكر خدا:

و ما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح أجاج...و لعلّكم تشكرون.

فاطر (35) 12

أفرءيتم الماء الّذى تشربون \* لو نشاء جعلنه أجاجا فلولا تشكرون.

واقعه (56) 68 و 70

2. توجّه به تنوّع آب ها، زمينه شكر نعمت آب:

و ما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح أجاج...و لعلّكم تشكرون.

فاطر (35) 12

3. ريزش آب هاى آسمان از نعمت هاى شايسته شكر و يادآورى:

و هو الذى يرسل الريح بشرا بين يدى رحمته...فأنزلنا به الماء...لعلّكم تذكّرون \* ...كذلك نصرّف الأيت لقوم يشكرون.

اعراف (7) 57 و 58

4. ريزش آب از آسمان، از جمله نعمت هاى غير قابل شمارش خدا:

...و أنزل من السّماء ماء... \* ...و إن تعدّوا نعمت الله لاتحصوها...

ابراهيم (14) 32 و 34

5. ناسپاسى بيش تر مردم، نسبت به نعمت آب و آثار آن:

...و أنزلنا من السّماء ماء طهورا \* لنحيى به بلدة ميتا و نسقيه ممّا خلقنا أنعما و أناسىّ كثيرا \* و لقد صرّفنه بينهم ليذّكّروا فأبى أكثر النّاس إلاّ كفورا.

فرقان (25) 48 - 50

نقش آب

‏1. آبادانى

1. آب، از عوامل آبادانى زمين:

الّذى جعل لكم الأرض فرشا والسّماء بنـاء وأنزل من السّماء ماء فأخرج به من الثّمرت رزقا لّكم... .

بقره (2) 22

...و ما أنزل الله من السّماء من ماء فأحيا به الأرض بعدموتها... .

بقره (2) 164

وهو الّذى أنزل من السّمآء مآء فأخرجنا به نبات كلّ شىء فأخرجنا منه خضرا نّخرج منه حبًّا مّتراكبا ومن النّخل من طـلعها قنوان دانية وجنّت مّن أعناب والزّيتون والرّمّان مشتبها وغير متشـبه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إنّ فى ذلكم لأيـت لّقوم يؤمنون.

انعام (6) 99

...فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كلّ الثمرت... .

اعراف (7) 57

إنّما مثل الحيوة الدّنيا كمآء أنزلنـه من السّمآء فاختلط به نبات الأرض ممّا يأكل النّاس والاْنْعـم حتّى إذا أخذت الاْرْض زخْرفها وازّيّنتْ... .

يونس (10) 24

وفى الأرض قطع مّتجـورت وجنّت مّن أعنـب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بمآء وحد ونفضّل بعضها على بعض فى الأكل... .

رعد (13) 4

اللّه الّذى خلق السّمـوت والأرض وأنزل من السّمآء مآء فأخرج به من الثّمرت رزقا لّكم وسخّر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخّر لكم الأنهـر.

ابراهيم (14) 32

هو الّذى أنزل من السّمآء مآء لّكم مّنه شراب ومنه شجر فيه تسيمون \* ينبت لكم به الزّرع والزّيتون والنّخيل والأعنـب ومن كلّ الثّمرت إنّ فى ذلك لأية لّقوم يتفكّرون.

نحل (16) 10 و 11

و الله أنزل من السّماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها... .

نحل (16) 65

... وأنزل من السّمآء مآء فأخرجنا به أزوجا مّن نّبات شتّى.

طه (20) 53

...و ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزّت و ربت و أنبتت من كلّ زوج بهيج.

حج (22) 5

ألم تر أنّ الله أنزل من السّماء ماء فتصبح الأرض مخضرّة... .

حج (22) 63

وأنزلنا من السّماء ماء بقدر فأسكنّه فى الأرض وإنّا على ذهاب به لقـدرون \* فأنشأنا لكم به جنّت مّن نّخيل وأعنـب لّكم فيها فوكه كثيرة ومنها تأكلون \* وشجرة تخرج من طور سيناء تنـبت بالدّهن و صبغ لّلأكلين.

مؤمنون (23) 18 - 20

...و أنزلنا من السّماء ماء طهورا \* لنحيى به بلدة ميتا... .

فرقان (25) 48 و 49

...و أنزل لكم من السّماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة... .

نمل (27) 60

...من نزّل من السّماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها... .

عنكبوت (29) 63

...و ينزّل من السّماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها... .

روم (30) 24

الله الّذى يرسل الريح فتثير سحابا فيبسطه فى السّماء كيف يشاء... \* فانظر إلى ءاثار رحمت الله كيف يحى الأرض بعد موتها... .

روم (30) 48 و 50

...وأنزلنا من السّماء ماء فأنبتنا فيها من كلّ زوج كريم.

لقمان (31) 10

أولم يروا أنّا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعمهم و أنفسهم... .

سجده (32) 27

والله الّذى أرسل الريح فتثير سحابا فسقنه إلى بلد ميّت فأحيينا به الأرض بعد موتها... .

فاطر (35) 9

ألم تر أنّ اللّه أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به ثمرت مّختلفا ألونها... .

فاطر (35) 27

ألم تر أنّ الله أنزل من السّماء ماء فسلكه ينبيع فى الأرض ثمّ يخرج به زرعا مختلفا ألونه... .

زمر (39) 21

و من ءايته أنّك ترى الأرض خشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزّت و ربت إنّ الّذى أحياها لمحى الموتى... .

فصلت (41) 39

و الّذى نزّل من السّماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا... .

زخرف (43) 11

و اختلف اليل و النهار و ما أنزل الله من السّماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها... .

جاثيه (45) 5

و نزّلنا من السّماء ماء مبركا فأنبتنا به جنّـت و حبّ الحصيد \* رزقا للعباد و أحيينا به بلدة ميتا... .

ق (50) 9 و 11

...كمثل غيث أعجب الكفّار نباته... .

حديد (57) 20

يرسل السّماء عليكم مّدرارا \* ويمددكم بأمول وبنين ويجعل لّكم جنّت ويجعل لّكم أنهـرا.

نوح (71) 11 و 12

وأنزلنا من المعصرت ماء ثجّاجا \* لّنخرج به حبّا و نباتا \* و جنّت ألفافا.

نباء (78) 14 - 16

والأرض بعد ذلك دحـيها \* أخرج منها ماءها و مرعـيها.

نازعات (79) 30 و 31

أنّا صببنا الماء صبّا \* ثمّ شققنا الأرض شقّا \* فأنبتنا فيها حبّا \* و عنبا و قضبا.

عبس (80) 25 - 28

2. آب باران، داراى نقشى اساسى در پيدايش تمدّن ها:

ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكّنّهم فى الأرض ما لم نمكّن لّكم و أرسلنا السّماء عليهم مدرارا و جعلنا الأنهر تجرى من تحتهم... .

انعام (6) 6

‏2. آرامش

1. آب، سبب آرامش مؤمنان در جنگ بدر:

...و ينزّل عليكم من السّماء ماء...و ليربط على قلوبكم... .[1]

انفال (8) 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]از سياق آيات و نيز شأن نزول، چنين برمى آيد كه آيه، درباره جنگ بدر است.

‏3. افزايش قدرت

1. آب فراوان، عامل فزونى قدرت:

...مكّنّهم فى الأرض ما لم نمكّن لكم و أرسلنا السّماء عليهم مدرارا... .[1]

انعام (6) 6

...يرسل السّماء عليكم مدرارا و يزدكم قوّة إلى قوّتكم... .[2]

هود (11) 52

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>و أرسلنا السّماء...< احتمال دارد عطف تفسيرى بر >مكنّاهم< باشد; بنابراين احتمال، استفاده مى شود كه آب فراوان در افزايش قدرت نقش دارد.

[2]ذكر >و يزدكم قوّة...< پس از بيان نزول آب فراوان از آسمان بيان گر نقش آب در فزونى قدرت است.

‏4. بهداشت

1. نقش آب در نظافت و بهداشت:

...فاعتزلوا النّساء فى المحيض و لاتقربوهنّ حتّى يطهرن فإذا تطهّرن فأتوهنّ من حيث أمركم الله إنّ الله يحبّ التوّبين و يحبّ المتطهّرين.[1]

بقره (2) 222

...و ينزّل عليكم من السّماء ماء ليطهّركم به... .

انفال (8) 11

...و أنزلنا من السّماء ماء طهورا.

فرقان (25) 48

اركض برجلك هذا مغتسل... .

ص (38) 42

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>يحبّ المتطهّرين< در روايت، به استنجا و تطهير با آب معنا شده است. (بحارالانوار، ج80 ، ص211)

‏5 . تأمين علوفه

‏6 . تغذيه

1. نقش آب در تغذيه انسان:

...و أنزل من السّماء ماء فأخرج به من الثّمرت رزقا لّكم... .

بقره (2) 22

و إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كلّ أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله... .

بقره (2) 60

...كمثل جنّة بربوة أصابها وابل فـاتت أكلها ضعفين... .

بقره (2) 265

و هو الّذى أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به نبات كلّ شىء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبّا متراكبا و من النّخل من طلعها قنوان دانية و جنّـت من أعنب و الزّيتون و الرّمان مشتبها و غير متشبه... .

انعام (6) 99

...فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كلّ الثّمرت... .

اعراف (7) 57

...كماء أنزلناه من السّماء فاختلط به نبات الأرض ممّا يأكل الناس... .

يونس (10) 24

ثمّ يأتى من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ماقدّمتم لهنّ... \* ثمّ يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس و فيه يعصرون.

يوسف (12) 48 و 49

و فى الأرض قطع متجورت و جنّـت من أعنب و زرع و نخيل صنوان و غير صنوان يسقى بماء وحد و نفضّل بعضها على بعض فى الأكل... .

رعد (13) 4

...و أنزل من السّماء ماء فأخرج به من الثمرت رزقا لكم... .

ابراهيم (14) 32

هو الّذى أنزل من السّماء ماء لكم منه شراب... \* ينبت لكم به الزرع و الزيتون و النخيل و الأعنب و من كلّ الثمرت... .

نحل (16) 10 و 11

...و أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به أزوجا من نبات شتّى \* كلوا و ارعوا أنعمكم... .

طه (20) 53 و 54

و أنزلنا من السّماء ماء بقدر فأسكنّه فى الأرض... \* فأنشأنا لكم به جنّـت من نخيل و أعنب لكم فيها فوكه كثيرة و منها تأكلون \* و شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن و صبغ للأكلين.

مؤمنون (23) 18 - 20

...أنّا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعمهم و أنفسهم... .

سجده (32) 27

ألم تر أنّ الله أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به ثمرت مختلفا ألونها... .

فاطر (35) 27

و جعلنا فيها جنّـت من نخيل و أعنب و فجّرنا فيها من العيون \* ليأكلوا من ثمره... .

يس (36) 34 و 35

ألم تر أنّ الله أنزل من السّماء ماء فسلكه ينبيع فى الأرض ثمّ يخرج به زرعا مختلفا ألونه... .

زمر (39) 21

و نزّلنا من السّماء ماء مبركا فأنبتنا به جنّـت و حبّ الحصيد \* و النخل باسقت لها طلع نضيد \* رزقا للعباد... .

ق (50) 9 - 11

و أنزلنا من المعصرت ماء ثجّاجا \* لنخرج به حبّا و نباتا \* و جنّـت ألفافا

نبأ (78) 14 - 16

أخرج منها ماءها و مرعيها \* متعا لكم و لأنعمكم.

نازعات (79) 31 و 33

فلينظر الإنسـن إلى طعامه... \* أنّا صببنا الماء صبّا \* فأنبتنا فيها حبّا \* و عنبا و قضبا \* و زيتونا و نخلا \* و فكهة و أبّا \* متعا لكم و لأنعمكم.

عبس (80) 24 و 25 و 27 - 29 و 31 و 32

2. نقش آب دريا در تأمين موادّ غذايى:

أحلّ لكم صيد البحر و طعامه متـعا لّكم... .

مائده (5) 96

و هو الّذى سخّر البحر لتأكلوا منه لحما طريّا... .

نحل (16) 14

و ما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح أجاج و من كلّ تأكلون لحما طريّا... .

فاطر (35) 12

‏7. ثبات قدم

1. آب، سبب ثبات قدم مؤمنان در جنگ بدر:

...و ينزّل عليكم من السّماء ماء...و يثبّت به الأقدام... .

انفال (8) 11

‏8 . حوادث

‏8 - 1. آزمايش

1. استفاده بيش از حد مجاز سپاهيان طالوت از آب، عامل مشخّص شدن جهادگران راستين از دروغين:

فلمّا فصل طالوت بالجنود قال إنّ الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منّى و من لم يطعمه فإنّه منّى إلاّ من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلاّ قليلا مّنهم فلمّا جاوزه هو و الّذين ءامنوا معه قالوا لاطاقة لنا اليوم بجالوت و جنوده... .

بقره (2) 249

‏8 - 2. آشنايى با شعيب(ع)‏

1. چاه آب مدين، زمينه آشنايى موسى$ با شعيب$ و پيوند خويشاوندى با او:

و لمّا ورد ماء مدين وجد عليه أمّة من الناس يسقون و وجد من دونهم امرأتين... \* فسقى لهما... \* قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتىّ هتين... .

قصص (28) 23 و 24 و 27

‏8 - 3. تحول در قوم نوح

1. جوشش آب تنور، آغاز تحوّلى بزرگ در قوم نوح:

حتّى إذا جاء أمرنا و فار التنّور قلنا احمل فيها من كلّ زوجين اثنين و أهلك إلاّ من سبق عليه القول و من ءامن و ما ءامن معه إلاّ قليل \* و هى تجرى بهم فى موج كالجبال و نادى نوح ابنه و كان فى معزل يبنىّ اركب معنا و لاتكن مع الكفرين \* و قيل يأرض ابلعى ماءك و يسماء أقلعى و غيض الماء و قضى الأمر و استوت على الجودىّ و قيل بعدا للقوم الظّـلمين.

هود (11) 40 و 42 و 44

...فإذا جاء أمرنا و فار التنوّر... \* فإذا استويت أنت و من معك على الفلك فقل الحمد لله الّذى نجّينا من القوم الظّـلمين \* ثمّ أنشأنا من بعدهم قرنا ءاخرين.

مؤمنون (23) 27 و 28 و 31

‏8 - 4. رهايى

1. آب كشى كاروان مصر از چاه، زمينه رهايى يوسف$ از آن:

و جاءت سيّارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يبشرى هذا غلم... .

يوسف (12) 19

2. غرق شدن فرعون و فرعونيان در آب دريا و رهايى بنى اسرائيل:

و إذ فرقنا بكم البحر فأنجينكم و أغرقنا ءال فرعون... .

بقره (2) 50

فانتقمنا منهم فأغرقنهم فى اليمّ... \* و أورثنا القوم الّذين كانوا يستضعفون مشرق الأرض و مغربها...و دمّرنا ما كان يصنع فرعون و قومه... \* و جوزنا ببنى إسرائيل البحر... .

اعراف (7) 136 - 138

و جوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون و جنوده بغيا و عدوا حتّى إذا أدركه الغرق... .

يونس (10) 90

فأراد أن يستفزّهم من الأرض فأغرقنه و من معه جميعا \* و قلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الأخرة جئنابكم لفيفا.

اسراء (17) 103 و 104

و لقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى فاضرب لهم طريقا فى البحر... \* فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليمّ ما غشيهم \* يا بنى اسرائيل قد أنجينكم من عدوّكم... .

طه (20) 77 و 78 و 80

و أنجينا موسى و من مّعه أجمعين \* ثمّ أغرقنا الأخرين.

شعراء (26) 65 و 66

واترك البحر رهوا إنّهم جند مغرقون \* كذلك و أورثنها قوما ءاخرين.

دخان (44) 24 و 28

3. رهايى بنى اسرائيل از كم آبى با جوشيدن دوازده چشمه از ميان صخره ها:

و إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم... .

بقره (2) 60

...و أوحينا إلى موسى إذ استسقـه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل أناس مّشربهم... .

اعراف (7) 160

‏8 - 5 . عبرت آموزى آيندگان

1. نجات جسد فرعون از آب دريا براى عبرت آيندگان:

فاليوم ننجّيك ببدنك لتكون لمن خلفك ءاية... .

يونس (10) 92

‏8 - 6 . نابودى اقوام

1. آب، وسيله اى براى نابودى قوم نوح در طوفان نوح$ :

فكذّبوه فأنجينه و الّذين معه فى الفلك و أغرقنا الّذين كذّبوا بـايتنا... .

اعراف (7) 64

فكذّبوه فنجّينه و من معه فى الفلك و جعلنهم خلئف و أغرقنا الّذين كذّبوا بـايتنا... .

يونس (10) 73

و اصنع الفلك بأعيننا و وحينا و لاتخطبنى فى الّذين ظلموا إنّهم مغرقون.

هود (11) 37

حتّى إذا جاء أمرنا و فار التنّور... \* قال سـاوى إلى جبل يعصمنى من الماء...و حال بينهما الموج فكان من المغرقين.

هود (11) 40 و 43

و نصرنه من القوم الّذين كذّبوا بـايتنا إنّهم كانوا قوم سوء فأغرقنهم أجمعين.

انبياء (21) 77

...فإذا جاء أمرنا و فار التنور...و أهلك إلاّ من سبق عليه القول منهم و لا تخطبنى فى الّذين ظلموا إنّهم مغرقون.

مؤمنون (23) 27

و قوم نوح لمّا كذّبوا الرسل أغرقنهم... .

فرقان (25) 37

قال ربّ إنّ قومى كذّبون \* ثمّ أغرقنا بعد الباقين.

شعراء (26) 117 و 120

...و منهم من أغرقنا... .

عنكبوت (29) 40

و نجّينه و أهله من الكرب العظيم \* ثمّ أغرقنا الأخرين.

صافّات (37) 76 و 82

ففتحنا أبواب السّماء بماء منهمر \* و فجّرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر \* و حملنه على ذات ألوح و دسر \* تجرى بأعيننا جزاءً لّمن كان كفر.

قمر (54) 11 - 13 و 14

فعصوا رسول ربّهم فأخذهم أخذة رّابية \* إنّا لمّا طغا الماء حملنكم فى الجارية \* لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن وعية.

حاقه (69) 10 - 12

ممّا خطيئتهم أغرقوا... .

نوح (71) 25

2. غرق شدن فرعون و فرعونيان در آب دريا:

كدأب ءال فرعون و الّذين من قبلهم كذّبوا بايت ربّهم فأهلكنهم بذنوبهم و أغرقنا ءال فرعون... .

انفال (8) 54

فأخذنه و جنوده فنبذنهم فى اليمّ... .

قصص (28) 40

و قرون و فرعون و همن... \* ... و منهم من أغرقنا... .

عنكبوت (29) 39 و 40

فاستخفّ قومه فأطاعوه... \* فلمّا ءاسفونا انتقمنا منهم فأغرقنهم أجمعين .

زخرف (43) 54 و 55

فأخذنه و جنوده فنبذنهم فى اليمّ... .

ذاريات (51) 40

‏8 - 7. نابودى تمدن

1. شكسته شدن سد مأرب و نابودى تمدّن و باغ هاى سبأ بر اثر سيلى بنيان كن:

لقد كان لسبإ فى مسكنهم ءاية جنّتان عن يمين و شمال... \* ... فأرسلنا عليهم سيل العرم و بدّلنهم بجنّتيهم جنّتين ذواتى أكل خمط و أثل و شىء من سدر قليل.[1]

سبأ (34) 15 و 16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]براى >عَرم< معناهاى گوناگونى ذكر شده است; از جمله، سدّى كه پشت آن آب جمع مى شده است. (مفردات راغب)

‏8 - 8 . نجات موسى(ع)‏

1. آب، قرار دهنده موسى$ در دسترس فرعون:

أن اقذفيه فى التّابوت فاقذفيه فى اليمّ فليلقه اليمّ بالسّاحل يأخذه عدوّ لى و عدوّ له... .

طه (20) 39

2. نقش آب در نجات موسى$ و حفظ وى از دشمن و ايجاد تحوّلى بزرگ در مصر در پى آن:

أن اقذفيه فى التّابوت فاقذفيه فى اليمّ فليلقه اليمّ بالسّاحل يأخذه عدوّ لى و عدوّ له و ألقيت عليك محبّة منّى و لتصنع على عينى.

طه (20) 39

و أوحينا إلى أمّ موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليمّ و لاتخافى و لاتحزنى إنّا رادّوه إليك و جاعلوه من المرسلين \* فالتقطه ءال فرعون ليكون لهم عدوّا و حزنا... .

قصص (28) 7 و 8

‏9. حيات

1. آب داراى نقش اساسى در حيات حيوانات و جنبندگان:

...و ما أنزل الله من السّماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها و بثّ فيها من كلّ دابّة... .

بقره (2) 164

و الله خلـق كلّ دابّة من ماء... .

نور (24) 45

2. آب، از عوامل حيات و پيدايش موجودات زنده:

...وجعلنا من المآء كلّ شىء حىّ أفلايؤمنون.

انبياء (21) 30

‏10. خلقت از آب

1. خلقت جنبندگان از آب:

والله خلـق كلّ دابّة من ماء... .[1]

نور (24) 45

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]منظور از >ماء<، به قرينه >و جعلنا من الماء كلّ شىء حىّ...< و اين كه مى دانيم بعضى از جنبندگان از نطفه نيستند، مى تواند همان آب اصطلاحى باشد.

2. خلقت موجودات زنده از آب:

...وجعلنا من المآء كلّ شىء حىّ... .[1]

انبياء (21) 30

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>جعل< مى تواند به معناى >خلق< باشد (مفردات راغب)، و منظور از آن اين است كه آب در پيدايش موجودات زنده دخالت كامل دارد.

‏11. دامدارى

1. نقش اساسى آب در دامدارى:

...كماء أنزلناه من السّماء فاختلط به نبات الأرض ممّا يأكل الناس و الأنعم... .

يونس (10) 24

هو الّذى أنزل من السّماء ماء لكم منه شراب و منه شجر فيه تسيمون.

نحل (16) 10

...و أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به أزوجا من نبات شتّى \* كلوا و ارعوا أنعمكم... .

طه (20) 53 و 54

...و أنزلنا من السّماء ماء طهورا \* لنحيى به بلدة ميتا و نسقيه ممّا خلقنا أنعما... .

فرقان (25) 48 و 49

و لمّا ورد ماء مدين و جد عليه أمّة من الناس يسقون و وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لانسقى حتّى يصدر الرعاء... \* فسقى لهما... .

قصص (28) 23 و 24

أولم يروا أنّا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعمهم... .

سجده (32) 27

أخرج منها ماءها و مرعيها \* متعا لكم و لأنعمكم.

نازعات (79) 31 و 33

أنّا صببنا الماء صبّا \* و فكهة و أبّا \* متـعا لّكم و لأنعمكم .

عبس (80) 25 و 31 و 32

2. خداوند، تأمين كننده علوفه حيوانات به وسيله آب:

...كماء أنزلناه من السّماء فاختلط به نبات الأرض ممّا يأكل الناس و الأنعم... .

يونس (10) 24

هو الّذى أنزل من السّماء ماء لكم منه شراب و منه شجر فيه تسيمون.

نحل (16) 10

...و أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به أزوجا من نبات شتّى \* كلوا و ارعوا أنعمكم... .

طه (20) 53 و 54

أولم يروا أنّا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعمهم... .

سجده (32) 27

أخرج منها ماءها و مرعيها \* متعا لكم و لأنعمكم .

نازعات (79) 31 و 33

أنّا صببنا الماء صبّا \* و فكهة و أبّا \* متعا لكم و لأنعمكم .

عبس (80) 25 و 31 و 32

‏12. رفع تشنگى

1. خداوند، قراردهنده آب براى رفع تشنگى:

...فأنزلنا من السّماء ماء فأسقينكموه... .

حجر (15) 22

...و أنزلنا من السّماء ماء طهورا \* و نسقيه ممّا خلقنا أنعما و أناسىّ كثيرا.

فرقان (25) 48 و 49

و الّذى هو...يسقين.

شعراء (26) 79

...لأسقينهم ماء غدقا.

جن (72) 16

...و أسقينكم ماء فراتا.

مرسلات (77) 27

2. موسى طلب كننده آب براى رفع تشنگى قوم خويش:

و إذ استسقى موسى لقومه...قد علم كلّ أناس مشربهم... .

بقره (2) 60

...و أوحينا إلى موسى إذ استسقـه قومه...قد علم كلّ أناس مشربهم... .

اعراف (7) 160

‏13. رويش گياهان

‏14. زيبايى طبيعت

1. آب، باعث رويش گياهان و زيبا شدن طبيعت:

و هو الّذى أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به نبات كلّ شىء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبّا متراكبا و من النخل من طلعها قنوان دانية و جنّـت من أعنب و الزيتون و الرمّان مشتبها و غير متشبه انظروا إلى ثمره إذا أثمر و ينعه... .

انعام (6) 99

...كماء أنزلناه من السّماء فاختلط به نبات الأرض...أخذت الأرض زخرفها و ازّيّنت... .

يونس (10) 24

...و ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزّت و ربت و أنبتت من كلّ زوج بهيج.

حج (22) 5

...أنّ الله أنزل من السّماء ماءفتصبح الأرض مخضرّة... .

حج (22) 63

...و أنزل لكم من السّماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة... .

نمل (27) 60

...أنّ الله أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به ثمرت مختلفا الونها... .

فاطر (35) 27

...أنّ الله أنزل من السّماء ماء...ثمّ يخرج به زرعا مختلفا ألونه... .

زمر (39) 21

...كمثل غيث أعجب الكفّار نباته... .

حديد (57) 20

‏15. طهارت

‏1. طهارت ظاهرى

1. خدا، فرو فرستنده آب پاك كننده از آسمان:

...و ينزّل عليكم من السّماء ماء ليطهّركم به... .

انفال (8) 11

...و أنزلنا من السّماء ماء طهورا.

فرقان (25) 48

2. آب، سبب طهارت از حيض:

...فاعتزلوا النساء فى المحيض و لاتقربوهنّ حتّى يطهرن فإذا تطهّرن فأتوهنّ... .[1]

بقره (2) 222

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]درباره >تطهّرن< دو احتمال وجود دارد يكى به معناى شستن و ديگرى به معناى غسل است. (مجمع البيان، ذيل آيه)

3. آب، سبب طهارت از جنابت:

...لاتقربوا الصلوة و أنتم سكرى حتّى تعلموا ما تقولون و لاجنبا إلاّ عابرى سبيل حتّى تغتسلوا...أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا... .

نساء (4) 43

...و إن كنتم جنبا فاطّهّروا... .

مائده (5) 6

...و ينزّل عليكم من السّماء ماء ليطهّركم به... .[1]

انفال (8) 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]برداشت بر اين اساس است كه آيه فوق در مورد طهارت مجاهدان جنگ پس از جنابت، نازل شده است. (مجمع البيان، ذيل آيه)

4. آب، سبب طهارت از حدث بول و غايط:

...أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيّبا... .

نساء (4) 43

...فيه رجال يحبّون أن يتطهّروا... .[1]

توبه (9) 108

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]طبق روايتى از پيامبر(ص) و امام صادق(عليه السلام)مقصود از >يتطهّروا< طهارت از نجاست (بول و غائط) به وسيله آب است. (مجمع البيان، ذيل آيه)

5. آب، سبب طهارت از نجاست:

...فاعتزلوا النساء فى المحيض و لاتقربوهنّ حتّى يطهرن فإذا تطهّرن فأتوهنّ... .[1]

بقره (2) 222

...و ينزّل عليكم من السّماء ماء ليطهّركم به... .[2]

انفال (8) 11

وثيابك فطهّر.

مدثر (74) 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]ر.ك: پاورقى شماره 1.

[2]ر.ك: پاورقى شماره 2.

6. غسل با آب سبب طهارت از همه حدث ها:

...و ينزّل عليكم من السّماء ماء ليطهّركم به و يذهب عنكم رجز الشيطان... .[1]

انفال (8) 11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>يطهّر< به دليل اطلاق، شامل طهارت از حدث (نجاست و جنابت) مى شود و اطلاق آن، از ذكر نشدن متعلّق آن برمى آيد.

7. وضو با آب سبب طهارت:

...إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برءوسكم و أرجلكم إلى الكعبين... .

مائده (5) 6

‏2. طهارت معنوى

1. نزول آب، باعث دورشدن مؤمنان از پليدى شيطان در جنگ بدر:

...و ينزّل عليكم من السّماء ماء...و يذهب عنكم رجز الشيطان... .

انفال (8) 11

‏16. كشاورزى

1. نقش آب در رويش سبزه زارها:

و هو الّذى أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به نبات كلّ شىء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبّا متراكبا... .

انعام (6) 99

...كماء أنزلناه من السّماء فاختلط به نبات الأرض ممّا يأكل الناس و الأنعم حتّى إذا أخذت الأرض زخرفها وازّيّنت... .

يونس (10) 24

ألم تر أنّ الله أنزل من السّماء ماء فتصبح الأرض مخضرّة... .

حج (22) 63

أنّا صببنا الماء صبّا \* فأنبتنا فيها حبّا \* و عنبا و قضبا.[1]

عبس (80) 25 و 27 و 28

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]>قضب< در لغت به معناى سبزى است. (مفردات راغب)

2. نقش آب در رويش و رشد گياهان متنوّع:

و هو الّذى أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به نبات كلّ شىء... .

انعام (6) 99

...كماء أنزلناه من السّماء فاختلط به نبات الأرض... .

يونس (10) 24

...كماء أنزلنه من السّماء فاختلط به نبات الأرض... .

كهف (18) 45

...و أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به أزوجا من نبات شتّى.

طه (20) 53

...و ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزّت و ربت و أنبتت من كلّ زوج بهيج.

حج (22) 5

...و أنزلنا من السّماء ماء فأنبتنا فيهامن كلّ زوج كريم.

لقمان (31) 10

ألم تر أنّ اللّه أنزل من السّماء ماء فسلكه ينـبيع فى الأرض ثمّ يخرج به زرعا مّختلفا ألونه ثمّ يهيج فتريه مصفرّا... .

زمر (39) 21

و من ءايته أنّك ترى الأرض خشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزّت و ربت... .

فصلت (41) 39

و نزّلنا من السّماء ماء مبركا فأنبتنا به جنّـت و حبّ الحصيد.

ق (50) 9

...كمثل غيث أعجب الكفّار نباته... .

حديد (57) 20

و أنزلنا من المعصرت ماء ثجّاجا \* لنخرج به حبّا و نباتا.

نبأ (78) 14 و 15

أنّا صببنا الماء صبّا \* فأنبتنا فيها حبّا \* و فكهة و أبّا.

عبس (80) 25 و 27 و 31

3. نقش آب در پيدايش باغ ها:

...كمثل جنّة بربوة أصابها وابل فـاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطلّ... .

بقره (2) 265

و هو الّذى أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به نبات كلّ شىء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبّا متراكبا و من النخل من طلعها قنوان دانية و جنّـت من أعنب و الزيتون و الرمّان مشتبها و غير متشبه... .

انعام (6) 99

و فى الأرض قطع متجورت و جنّـت من أعنب و زرع و نخيل صنوان و غير صنوان يسقى بماء وحد... .

رعد (13) 4

و أنزلنا من السّماء ماء بقدر فأسكنّه فى الأرض... \* فأنشأنا لكم به جنّـت من نخيل و أعنب لكم فيها فوكه كثيرة... .

مؤمنون (23) 18 و 19

...و أنزل لكم من السّماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها... .

نمل (27) 60

و نزّلنا من السّماء ماء مبركا فأنبتنا به جنّـت و حبّ الحصيد.

ق (50) 9

و أنزلنا من المعصرت ماء ثجّاجا \* و جنّـت ألفافا.

نبأ (78) 14 و 16

أنّا صببنا الماء صبّا \* ثمّ شققنا الأرض شقّا \* فأنبتنا فيها حبّا \* و حدائق غلبا.

عبس (80) 25 - 27 و 30

4. نقش آب در پيدايش حبوبات:

و هو الّذى أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به نبات كلّ شىء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبّا متراكبا... .

انعام (6) 99

و نزّلنا من السّماء ماء مبركا فأنبتنا به جنّـت و حبّ الحصيد.

ق (50) 9

و أنزلنا من المعصرت ماء ثجّاجا \* لنخرج به حبّا و نباتا.

نبأ (78) 14 و 15

أنّا صببنا الماء صبّا \* فأنبتنا فيها حبّا.

عبس (80) 25 و 27

5. نقش آب در پيدايش دانه هاى روغنى:

و هو الّذى أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به نبات كلّ شىء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبّا متراكبا...و الزيتون...انظروا إلى ثمره إذا أثمر و ينعه... .

انعام (6) 99

و أنزلنا من السّماء ماء... \* و شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن و صبغ للأكلين.

مؤمنون (23) 18 و 20

أنّا صببنا الماء صبّا \* ثمّ شققنا الأرض شقّا \* فأنبتنا فيها حبّا \* و زيتونا و نخلا.

عبس (80) 25 - 27 و 29

6. نقش آب در پيدايش كشتزارها:

و فى الأرض قطع متجورت و جنّـت من أعنب و زرع و نخيل صنوان و غير صنوان يسقى بماء وحد... .

رعد (13) 4

هو الّذى أنزل من السّماء ماء لكم... \* ينبت لكم به الزرع و الزيتون و النخيل و الأعنب و من كلّ الثمرت... .

نحل (16) 10 و 11

أولم يروا أنّا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا... .

سجده (32) 27

ألم تر أنّ الله أنزل من السّماء ماء فسلكه ينبيع فى الأرض ثمّ يخرج به زرعا مختلفا ألونه... .

زمر (39) 21

...كمثل غيث أعجب الكفّار نباته... .

حديد (57) 20

7. نقش آب در رويش درختان:

و هو الّذى أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به نبات كلّ شىء...و من النخل من طلعها قنوان دانية و جنّـت من أعنب و الزيتون و الرمّان... .

انعام (6) 99

و فى الأرض قطع متجورت و جنّـت من أعنب و زرع و نخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء وحد... .

رعد (13) 4

هو الّذى أنزل من السّماء ماء لكم... \* ينبت لكم به الزرع و الزيتون و النخيل و الأعنب و من كلّ الثمرت... .

نحل (16) 10 و 11

و أنزلنا من السّماء ماء... \* فأنشأنا لكم به جنّـت من نخيل وأعنب... \* و شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن و صبغ للأكلين .

مؤمنون (23) 18 - 20

و أنزل لكم من السّماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها... .

نمل (27) 60

أنّا صببنا الماء صبّا \* فأنبتنا فيها حبّا \* و عنبا و قضبا \* وزيتونا و نخلا.

عبس (80) 25 و 27 - 29

8. نقش آب در پيدايش ميوه هاى گوناگون:

...و أنزل من السّماء ماء فأخرج به من الثمرت... .

بقره (2) 22

و هو الّذى أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به نبات كلّ شىء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبّا متراكبا و من النخل من طلعها قنوان دانية و جنّـت من أعنب و الزيتون و الرمّان مشتبها وغير متشبه انظروا إلى ثمره إذا أثمر و ينعه... .

انعام (6) 99

و هو الّذى يرسل الريح بشرا بين يدى رحمته حتّى إذا أقلّت سحابا ثقالا سقنه لبلد ميّت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كلّ الثمرت... .

اعراف (7) 57

ثمّ يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس و فيه يعصرون.

يوسف (12) 49

و فى الأرض قطع متجورت و جنّـت من أعنب و زرع و نخيل صنوان و غير صنوان يسقى بماء وحد... .

رعد (13) 4

...و أنزل من السّماء ماء فأخرج به من الثمرت... .

ابراهيم (14) 32

هو الّذى أنزل من السّماء ماء لكم... \* ينبت لكم به الزرع و الزيتون و النخيل و الأعنب و من كلّ الثمرت... .

نحل (16) 10 و 11

و أنزلنا من السّماء ماء... \* فأنشأنا لكم به جنّـت من نخيل و أعنب لكم فيها فوكه كثيرة... .

مؤمنون (23) 18 و 19

ألم تر أنّ الله أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به ثمرت مختلفا ألونها... .

فاطر (35) 27

و نزّلنا من السّماء ماء مبركا فأنبتنا به جنّـت و حبّ الحصيد \* و النخل باسقت لها طلع نضيد.

ق (50) 9 و 10

أنّا صببنا الماء صبّا \* فأنبتنا فيها حبّا \* و عنبا و قضبا \* و فـكهة و أبّا.

عبس (80) 25 و 27 و 28 و 31

9. آب كشيدن و آبيارى كشتزارها با گاو، در بنى اسرائيل:

...إنّها بقرة لا ذلول تثير الأرض و لاتسقى الحرث... .

بقره (2) 71

‏17. نظافت

‏18. نياز به آب

نهرهاى آب

1. جارى شدن نهرهاى آب از برخى صخره ها:

ثمّ قست قلوبكم مّن بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشدّ قسوة وإنّ من الحجارة لما يتفجّر منه الأنهـر... .

بقره (2) 74

2. عبور سپاه طالوت از نهر آب فلسطين و امتحان شدن با آن:

فلمّا فصل طالوت بالجنود قال إنّ الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منّى...فلمّا جاوزه هو و الّذين ءامنوا معه... . [1]

بقره (2) 249

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]نهر آبى كه سپاه طالوت با آن امتحان شدند ـ طبق آن چه در برخى منابع تفسيرى آمده ـ در سرزمين فلسطين وجود داشته است. (مجمع البيان، ذيل آيه)

3. تشبيه انفاق ريايى به باغى آباد و داراى نهرهاى آب با فرجامى سوخته در آتش:

...كالّذى ينفق ماله رئاء الناس...فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا... \* أيودّ أحدكم أن تكون له جنّة من نخيل و أعناب تجرى من تحتها الأنهر... فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت... .

بقره (2) 264 و 266

4. نقش نهرهاى آب فراوان، در پيدايش تمدّن هاى گذشته:

ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكّنّهم فى الأرض ما لم نمكّن لكم و أرسلنا السّماء عليهم مدرارا و جعلنا الأنهر تجرى من تحتهم... .

انعام (6) 6

5. پيدايش نهرهاى آب، زمينه اى براى تفكّر:

و هو الّذى مدّ الأرض و جعل فيها روسى و أنهرا...إنّ فى ذلك لأيت لقوم يتفكّرون.

رعد (13) 3

6. خدا، تسخيركننده نهرهاى آب براى انسان:

الله الّذى خلـق السموت و الأرض...و سخّر لكم الأنهر.

ابراهيم (14) 32

7. توجّه به پيدايش نهرهاى آب، زمينه هدايت:

...و أنهرا و سبلا لعلّكم تهتدون.

نحل (16) 15

8. استخراج نهر آب از زمين با معجزه، پيش شرط مشركان براى ايمان به پيامبر@ :

و قالوا لن نؤمن لك حتّى تفجر لنا من الأرض ينبوعا \* أو تكون لك جنّة من نخيل و عنب فتفجّر الأنهر خللها تفجيرا.

اسراء (17) 90 و 91

9. مثال ثروتمند مغرور صاحب باغ با نهر آب، مايه تنبّه بشر:

و اضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنّتين من أعنـب... \* ...و فجّرنا خلـلهما نهرا \* و أحيط بثمره فأصبح يقلّب كفّيه على ما أنفق فيها و هى خاوية على عروشها و يقول يـليتنى لم أشرك بربّى أحدا.

كهف (18) 32 و 33 و 42

10. جارى شدن نهر آب از زير پاى مريم% به فرمان خدا:

فناديـها من تحتها ألاّ تحزنى قد جعل ربّك تحتك سريّا.[1]

مريم (19) 24

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]يكى از معانى سرىّ، نهر جارى است. (مفردات راغب)

11. توجّه به جريان نهرهاى آب، زمينه گرايش به توحيد:

أمّن جعل الأرض قرارا و جعل خللها أنهرا...أءله مع الله... .

نمل (27) 61

12. تفاخر فرعون به داشتن نهرهاى جارى، ميان كاخ خود:

و نادى فرعون فى قومه قال يقوم أليس لى ملك مصر و هذه الأنهر تجرى من تحتى... .[1]

زخرف (43) 51

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1]احتمال دارد >من تحتى< به معناى تحت امر بودن باشد و احتمال دارد مقصود، زير قصرى باشد كه در ارتفاعى بلند قرار داشت. برداشت فوق بنابر احتمال دوم است. (مجمع البيان، ذيل آيه)

13. استغفار، عامل برخوردارى از نعمت باغ ها و نهرهاى آب:

فقلت استغفروا ربّكم... \* ...و يجعل لكم جنّـت و يجعل لكم أنهـرا.

نوح (71) 10 و 12

### فرهنگ موضوعی تفاسیر

فرهنگ موضوعی تفاسیر نرم افزاری است که بیست دوره تفسیر شیعه و اهل سنت را طبقه بندی موضوعی نموده است و هر جا در تفاسیر در مورد یک موضوع دیدگاه و توضیح یا تعریفی وجود دارد نمایه و موضوع و آدرس آن بیان شده است اطلاعات ذیل از نرم افزار تهیه شده است و کتابش نیز در این آدرس می باشد

<https://quran.isca.ac.ir/fa/Book/Detail/187/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1#>

آب دادن

فضيلت آب دادن

(ح) - ابن كثير - 2 - 351 - اعراف - 7 - 50 - وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ ...

- كشف الاسرار - 3 - 620 - اعراف - 7 - 50 - وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ ...

- المنار - 8 - 439 - اعراف - 7 - 50 - وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ ...

- المنير - 8 - 225 - اعراف - 7 - 50 - وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ ...

آب شور ° ((آب)) شيرين

آب شيرين

تفاوت آب شيرين با آب شور

- نمونه - 15 - 124 - فرقان - 25 - 53 - وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ ...

- نمونه - 15 - 516 - نمل - 27 - 61 - أَمَّنْ جَعَلَ الأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلاَلَهَا ...

آب متغيّر

احكام آب متغيّر

(ح) - كبيرفخر - 11 - 170 - مائده - 5 - 6 - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ...

(ح) - كبيرفخر - 24 - 93 - فرقان - 25 - 48 - وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ ...

(ح) - المنير - 19 - 86 - فرقان - 25 - 48 - وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ ...

آب مستعمل

حكم اقسام آب مستعمل

(ح) - كبيرفخر - 11 - 170 - مائده - 5 - 6 - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ...

(ح) - كبيرفخر - 24 - 92 - فرقان - 25 - 48 - وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ ...

- المنير - 19 - 87 - فرقان - 25 - 48 - وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ ...

آب و رويش گياهان

شگفتيهاى رويش گياهان از آب

(ح) - ابن كثير - 2 - 255 - انعام - 6 - 99 - وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ...

(ح) - ابن كثير - 2 - 356 - اعراف - 7 - 57 - وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ ...

(ح) - ابن كثير - 3 - 513 - فرقان - 25 - 48 - وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ ...

(ح) - التحرير - 7 - 398 - انعام - 6 - 99 - وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ...

(ح) - جامع البيان - 7 - 292 - انعام - 6 - 99 - وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ...

- كبيرفخر - 14 - 92 - اعراف - 7 - 50 - وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ ...

- كشاف - 1 - 94 - بقره - 2 - 22 - الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ ...

(ح) - كشاف - 2 - 51 - انعام - 6 - 99 - وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ...

(ح) - كشف الاسرار - 3 - 435 - انعام - 6 - 99 - وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ...

(ح) - مجمع البيان - 4 - 528 - انعام - 6 - 99 - وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ...

(ح) - المنار - 7 - 641 - انعام - 6 - 99 - وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ...

(ح) - الميزان - 7 - 289 - انعام - 6 - 99 - وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ...

(ح) - نمونه - 1 - 122 - بقره - 2 - 22 - الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ ...

- نمونه - 1 - 561 - بقره - 2 - 164 - إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ ...

(ح) - نمونه - 5 - 369 - انعام - 6 - 99 - وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ...

امتحان با آب

فلسفه امتحان لشكر طالوت با نهر آب

- التحرير - 2 - 496 - بقره - 2 - 249 - فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللهَ ...

- جامع البيان - 2 - 618 - بقره - 2 - 249 - فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللهَ ...

- كبيرفخر - 6 - 192 - بقره - 2 - 249 - فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللهَ ...

- مجمع البيان - 2 - 617 - بقره - 2 - 249 - فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللهَ ...

- مراغى - 2 - 222 - بقره - 2 - 249 - فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللهَ ...

- المنار - 2 - 488 - بقره - 2 - 249 - فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللهَ ...

- الميزان - 2 - 292 - بقره - 2 - 249 - فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللهَ ...

پيدايش آب

زمان پيدايش آب

- احسن الحديث - 4 - 457 - هود - 11 - 7 - وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي ...

- جامع البيان - 8 - 205 - اعراف - 7 - 54 - إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ ...

- كشف الاسرار - 2 - 384 - آل عمران - 3 - 190 - إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ ...

- نمونه - 14 - 509 - نور - 24 - 45 - وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ ...

وجود آب قبل از خلقت آسمان و زمين

- التحرير - 12 - 7 - هود - 11 - 7 - وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي ...

- الجديد - 3 - 467 - هود - 11 - 7 - وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي ...

- كبيرفخر - 17 - 187 - هود - 11 - 7 - وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي ...

- مجمع البيان - 5 - 218 - هود - 11 - 7 - وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي ...

- المنار - 12 - 16 - هود - 11 - 7 - وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي ...

- الميزان - 10 - 152 - هود - 11 - 7 - وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي ...

تشبيه به آب

تشبيه حقّ به آب

- جامع البيان - 13 - 135 - رعد - 13 - 17 - أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ ...

شباهتهاى زندگانى به آب

- كشف الاسرار - 5 - 694 - كهف - 18 - 45 - وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ ...

جوشش آب از سنگ

معجزه موسى(ع) در جوشش آب از سنگ

- ابن كثير - 1 - 151 - بقره - 2 - 60 - وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ ...

- احسن الحديث - 1 - 144 - بقره - 2 - 60 - وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ ...

- التحرير - 1 - 517 - بقره - 2 - 60 - وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ ...

- جامع البيان - 1 - 306 - بقره - 2 - 60 - وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ ...

(ح) - كبيرفخر - 3 - 94 - بقره - 2 - 60 - وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ ...

- كشاف - 1 - 144 - بقره - 2 - 60 - وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ ...

- كشف الاسرار - 1 - 205 - بقره - 2 - 60 - وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ ...

- مجمع البيان - 1 - 250 - بقره - 2 - 60 - وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ ...

- مراغى - 1 - 126 - بقره - 2 - 60 - وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ ...

(ح) - ملاّ صدرا - 3 - 434 - بقره - 2 - 60 - وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ ...

- المنار - 1 - 326 - بقره - 2 - 60 - وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ ...

- المنير - 1 - 169 - بقره - 2 - 60 - وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ ...

- نمونه - 1 - 272 - بقره - 2 - 60 - وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ ...

ويژگى جوشش آب از سنگ

- التحرير - 1 - 565 - بقره - 2 - 74 - ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ ...

- كبيرفخر - 3 - 130 - بقره - 2 - 74 - ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ ...

حيات از آب

نقش آب در حيات

- الجديد - 2 - 60 - آل عمران - 3 - 48 - وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ ...

- كبيرفخر - 4 - 223 - بقره - 2 - 164 - إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ ...

- كبيرفخر - 24 - 90 - فرقان - 25 - 48 - وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ ...

- مجمع البيان - 7 - 72 - انبياء - 21 - 30 - أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ ...

(ح) - مراغى - 2 - 36 - بقره - 2 - 164 - إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ ...

- مراغى - 29 - 101 - جن - 72 - 16 - وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ ...

(ح) - المنار - 2 - 61 - بقره - 2 - 164 - إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ ...

- المنير - 2 - 61 - بقره - 2 - 164 - إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ ...

- المنير - 17 - 48 - انبياء - 21 - 30 - أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ ...

- الميزان - 14 - 279 - انبياء - 21 - 30 - أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ ...

(ح) - نمونه - 13 - 396 - انبياء - 21 - 30 - أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ ...

- نمونه - 23 - 255 - واقعه - 56 - 69 - أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ...

خداشناسى با آب

دلايل خداشناسى در آب

(ح) - نمونه - 23 - 254 - واقعه - 56 - 68 - أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ

خلقت از آب

مراد از خلقت موجودات از آب

- كبيرفخر - 24 - 16 - نور - 24 - 45 - وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ ...

- مجمع البيان - 7 - 72 - انبياء - 21 - 30 - أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ ...

- مراغى - 12 - 5 - هود - 11 - 7 - وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي ...

- المنير - 17 - 48 - انبياء - 21 - 30 - أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ ...

مراد از خلقت حيوانات از آب

- كبيرفخر - 24 - 16 - نور - 24 - 45 - وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ ...

- مجمع البيان - 7 - 233 - نور - 24 - 45 - وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ ...

- مراغى - 17 - 26 - انبياء - 21 - 30 - أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ ...

- مراغى - 18 - 118 - نور - 24 - 45 - وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ ...

- المنير - 17 - 45 - انبياء - 21 - 30 - أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ ...

(ح) - المنير - 18 - 267 - نور - 24 - 45 - وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ ...

(ح) - نمونه - 14 - 507 - نور - 24 - 45 - وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ ...

شگفتيهاى آب

. . . .

(ح) - ملاّ صدرا - 7 - 86 - واقعه - 56 - 68 - أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ

طهارت آب

دلايل طهارت آب ملاقات كننده با نجس

(ح) - كبيرفخر - 24 - 94 - فرقان - 25 - 48 - وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ ...

مراد از طهوربودن آب

- ابن كثير - 3 - 512 - فرقان - 25 - 48 - وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ ...

- الجديد - 5 - 153 - فرقان - 25 - 48 - وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ ...

- فتح القدير - 4 - 80 - فرقان - 25 - 48 - وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ ...

- كبيرفخر - 24 - 90 - فرقان - 25 - 48 - وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ ...

- كشاف - 3 - 284 - فرقان - 25 - 48 - وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ ...

- كشف الاسرار - 7 - 46 - فرقان - 25 - 48 - وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ ...

- مراغى - 19 - 24 - فرقان - 25 - 48 - وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ ...

- المنير - 19 - 81 - فرقان - 25 - 48 - وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ ...

- نمونه - 15 - 116 - فرقان - 25 - 48 - وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ ...

طهارت با آب

فلسفه طهارت با آب

- كشف الاسرار - 3 - 49 - مائده - 5 - 6 - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ...

عرش خدا و آب ° مكان((عرش))

فوايد آب

. . . .

- التحرير - 27 - 324 - واقعه - 56 - 68 - أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ

- كبيرفخر - 24 - 90 - فرقان - 25 - 48 - وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ ...

- المنير - 27 - 269 - واقعه - 56 - 68 - أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ

(ح) - نمونه - 11 - 288 - نحل - 16 - 65 - وَاللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ...

(ح) - نمونه - 15 - 116 - فرقان - 25 - 48 - وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ ...

محافظت از آب

نقش زمين در حفظ آبها

(ح) - نمونه - 14 - 218 - مؤمنون - 23 - 18 - وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ ...

- نمونه - 24 - 358 - ملك - 67 - 30 - قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ ...

نجاست آب

دلايل نجاست آب ملاقات كننده با نجس

(ح) - كبيرفخر - 24 - 97 - فرقان - 25 - 48 - وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ ...

شرايط نجاست آب

(ح) - كبيرفخر - 11 - 170 - مائده - 5 - 6 - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ...

(ح) - كبيرفخر - 24 - 93 - فرقان - 25 - 48 - وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ ...

موجبات نجاست آب

- كشاف - 3 - 284 - فرقان - 25 - 48 - وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ ...

### پایگاه جامع قرآنی

در این آدرس تمام آیات مربوط به آب که در کتابهای قرآنی به آنها استناد شده است قابل مشاهده است در نوار جستجو اگر عنوان آب را بنویسید کلید واژه های مرتبط با آب به همراه آیات مربوطه قابل ملاحظه است

<https://quran.inoor.ir/fa/subject/persian/246205/>

## آب در دائره المعارف ها و دانشنامه ها:

### دائره المعارف قرآن کریم

مقاله آب در دائره المعارف قرآن در آدرس ذیل می باشد

<https://quran.isca.ac.ir/fa/Cyclopedia/240/60569>

آب

از آیات و نعمت‌هاى خدا و منشأ حیات

در تعریف علمى آن گفته‌اند: مادّه‌اى ترکیب یافته از دو واحد هیدروژن و یک واحد اکسیژن H2Oاست (1) و حکیمان قدیم، آن را یکى از چهار عنصر تشکیل دهنده مادّه مى‌دانستند. برابر عربى آن « ماء » و 63 بار در قرآن آمده است. این آیات اشاره دارند که عرش خداوند بر روى آب بوده و حیات همه جان‌داران به آب وابسته است و نیز از نقش‌هاى گوناگون آن در زمین از احیاى زمین، سرسبزى طبیعت، رویش گیاهان رنگارنگ، پیدایش مراتع، مزارع و باغ‌ها با درختان مختلف و انواع گوناگون میوه‌ها، سخن رفته است. به نزول آب بر کوه‌هاى بلند و تأمین آب گواراى آشامیدنى، ایجاد نهرها و رود \* هاى بزرگ و تسخیر آب دریا \* ها براى انسان نیز اشاره شده است. منابع و مخازن آب چون دریاها، آسمان، کوه‌ها، نهرها، چشمه‌ها و چاه، از دیگر مسائل مربوط به آب است که آیات قرآن به آن اشاره دارند. آیاتى چند نیز از وجود آب در جهان آخرت به صورت یکى از نعمت‌هاى بهشت، خبر داده است. قرآن کریم در همه این آیات، ذهن انسان را از توجّه به علل و عوامل مادّى تأمین آب منصرف ساخته و به عامل اصلى تأمین آن، یعنى خداوند سبحان، معطوف داشته است؛ البتّه در این آیات، گاه به مسائل علمى نیز اشاره‌هاى دقیق شده؛ امّا پیش‌تر و برتر از آن بر امورى داراى اهداف تربیتى و هدایتى تأکید شده که مهم‌ترین آن‌ها از این قرار است:

1. من علوم الأرض القرآنيه، ص 103.

1. آب، نعمت الهى

نگاه کلّى به آیات مربوط به آب نشان مى‌دهد که از بین نقش‌هاى آن در حیات \* همه موجودات زنده، بر منافع مستقیم و غیرمستقیم آب براى انسان تأکید شده است و سیاق بخش فراوانى از این آیات نظیر « کُلوُاواشرَبوُا » ( در 5 آیه )(1) یا « أَسقَینکُم » ( مرسلات / 77، 27 ) یا « فَأَنزَلنا مِنَ‌السَّماءِ ماء » ( حجر / 15، 22 ) درصدد برشمردن نعمت‌هاى الهى است؛ ازاین‌رو، این بخش از آیات به طور صریح یا غیر صریح، بندگان خدا را به شکر این نعمت بزرگ مى‌خواند. در آیات 48 تا 50 فرقان / 25 با اشاره به نزول آب طهور از آسمان و احیاى سرزمین‌هاى مرده و فراهم کردن آب مورد نیاز دام‌ها و انسان‌ها، مردم را به یادآورى این نعمت \* الهى دعوت مى‌کند: « وَ لَقَد صَرَّفنهُ بَینَهُم لِیَذّکّروُا فَأَبى أَکثَرُ النّاسِ إِلاّ کُفورًا .» در آیات 57 و 58 اعراف / 7 همین بیان، با دعوت مردم به سپاس‌گزارى از این نعمت همراه شده است: « کَذلِکَ نُصَرِّفُ الأیتِ لِقَومٍ یَشکُروُن .» آیه 68 تا 70 واقعه / 56 با دعوت از مخاطبان به تدبّر در آب آشامیدنى و تأکید بر این‌که فقط خداوند آن آب گوارا را از ابر \* ها فروفرستاده و قادر است با تغییر نظام حاکم بر نزول آب، آن را به آبى شور و تلخ تبدیل کند، خدا را مستحق سپاس‌گزارى دانسته و به شکر نعمت آب تشویق کرده است :(2) « أَفَرءَیتُمُ المـاءَ الَّذى تَشرَبونَ \* ءَأَنتُم أَنزَلتُموهُ مِنَ المُزنِ أَم نَحنُ المُنزِلونَ \* لَو نَشاءُ جَعَلنهُ أُجاجا فَلولا تَشکرُون .» درآیه 12 فاطر / 35 نیز از دو دریاى شور و شیرین و منافع آن دو یاد کرده و غرض از یادآورى این نعمت را شکرگزارى مردم دانسته است.

1. المعجم المفهرس، ص 377.

2. تفسير الآيات الكونيّه، ص 60 و 61 .

2. آب، آیه الهى

آیه به معناى نشان آشکارى است که شخص را راهنمایى مى‌کند .(1) با این‌که همه موجودات عالَم از جمله آب، از آیات الهى است که نشان از آفریننده آن دارد، در هیچ یک از آیاتِ مربوط به آب، آفرینش یا وجود آب، آیه خدا شناسانده نشده؛ بلکه نزول آب از آسمان و درپى آن، إحیاى زمین، رویش گیاهان و درختان مختلف با انواع گوناگون میوه‌ها که درک آن براى همه افراد بشر محسوس است، از آیات الهى دانسته شده است: « هُوَ الَّذى أَنزلَ مِنَ‌السَّماءِ ماءً لَکُم مِنهُ شَرابٌ و مِنهُ شَجَرٌ فیهِ تُسیمُونَ \* یُنبِتُ لَکُم بِهِ الزَّرعَ و الزَّیتونَ و النَّخیلَ و الأَعنبَ و مِن کُلِّ الثَّمرت إِنَّ فِى ذلِکَ لَأیَةً لِقومٍ یَتفَکَّرون .» ( نحل / 16، 10 و 11 ) در این بخش از آیات، گاه نزول آب از آسمان از نشانه‌هاى ربوبیّت مستمر الهى شناسانده شده که چگونه خداى حکیم، آب را با تدبیر و تقدیر حکیمانه، به اندازه بر زمین \* مرده مى‌ریزد و با آن به زمین و اهل آن حیات مى‌بخشد. ( انعام / 6، 99 و طه / 20، 53 و 54 ) در آیه 164 بقره / 2 نزول آب و در پى آن، افزون بر إحیاى زمین، پراکنده شدن جنبندگان نیز از آیه‌هاى الهى شمرده شده است: « إِنَّ فِى خَلقِ‌السَّمـوتِ والأرَضِ ... و ما أَنزَلَ اللّهُ مِنَالسَّماءِ مِن ماءٍ فَأحیا بِهِ الأَرضَ بَعدَ مَوتِها و بَثَّ فیها مِن کُلِّ دابَّةٍ ... لَأَیـتٍ لِقَومٍ یَعقِلون .» در آیاتى دیگر، همین پدیده، نشانه تحقّق معاد و قدرت خداوند بر احیاى دوباره مردگان دانسته شده است: « و مِن ءَایـتِهِ أَنّکَ تَرى‌الأَرضَ خـشِعَةً فَإِذا أَنزَلنا عَلیهَا الماءَ اهتَزَّت و رَبَت إِنَّ الّذِى أَحیاها لَمُحىِ المَوتى إِنَّهُ عَلى کُلِّ شَى‌ءٍ قَدیر ». ( فصلت / 41، 39 ) « وَاللّهُ أَنزل مِنَ السَّماءِ ماءً فَأحیا بِهِ‌الأَرضَ بَعدَ مَوتِها إِنَّ فِى ذلکَ لَأَیةً لِقومٍ یَسمَعونَ ».( نحل / 16، 65؛ روم / 30، 24 ) در آیاتى دیگر، بدون تصریح به نشانه بودن، بلکه با تشبیه احیاى دوباره انسان‌ها پس از مرگ به رویش گیاهان \* از زمین در پى نزول آب، احیاى زمین با آب را نشانه قدرت خداوند بر امکان و وقوع معاد مى‌داند: « وَالَّذِى نَزَّلَ مِنَ‌السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرنا بِهِ بَلدَةً مَیتا کَذلِکَ تُخرَجون ». ( زخرف / 43، 11 ) نیز ق / 50، 11؛ اعراف / 7، 57؛ فاطر / 35، 9.

1. مفردات، ص 101، «آيه».

عرش خدا بر آب

آیه 7 هود / 11 از بودن عرش خدا بر آب خبر مى‌دهد: « وَ هُوَ الَّذى خَلَقَ السَّمـوتِ و الأَرضَ فِى سِتَّةِ أَیّامٍ و کانَ عَرشُهُ عَلَى الْماءِ = و او کسى است که آسمان‌ها و زمین را در شش مرحله آفرید و عرش \* او بر آب بود ». مفسّران در تفسیر این آیه بر یک نظر نیستند. سیدقطب معتقد است که این آیه فقط بر وجود آب هنگام خلق آسمان و زمین و قرار داشتن عرش خدا بر آن دلالت دارد؛ امّا این‌که چگونه آبى بوده و عرش به چه نحو بر آن قرار داشته، از امور غیبى است که راهى براى فهم مفسّر به آن وجود ندارد .(1) برخلاف نظر این گروه از مفسران، برخى درپى ارائه معناى روشنى از آیه بوده‌اند. در نقلى از کعب‌الاحبار آمده است که خداوند، یاقوت سبزى آفرید؛ آن‌گاه با هیبت در آن نظر کرد؛ به طورى که به آبى مضطرب تبدیل شد؛ پس باد را آفرید و آب را بر پشت باد قرار داد و عرش را نیز بر آب نهاد .(2) نظیر این روایت که از اسرائیلیات است، از ابن‌عباس نیز نقل شده .(3) برخى مفسّران متأخّر گویا با مسلَّم گرفتن مضمون این روایات، با این پرسش مواجه شده‌اند که چه فایده و حکمتى در این است که عرش خدا بر آب و آب بر روى باد باشد و پاسخ داده‌اند که قرار گرفتن بناى عظیم عرش بر آب، دلالت روشن‌ترى بر قدرت خدا دارد که چگونه آن جسم سنگین را بدون هیچ ستونى بر روى آب نگه داشته است .(4) ابومسلم اصفهانى در این باره گفته است: عرش خدا، یعنى بناى آسمان‌ها و زمین که بر روى آب قرار داشت و این شگفت‌انگیزتر است که ساختمان عظیمى بر روى آب بنا نهاده شود ؛(5) امّا این نظریّه با ظاهر آیه سازگار نیست؛ زیرا آیه مى‌گوید: عرش خدا، پیش از آفرینش آسمان و زمین بر آب بود .(6) ابوبکر اَصَمّ گویا به دلیل نادرستى این نظریّه‌ها در تفسیر دیگرى از آیه چنین مى‌گوید: همان گونه که آسمان بالاى زمین قرار گرفته بود، عرش خدا نیز بالاى آب قرار داشت .(7) این‌که مقصود از عرش و نیز ماء چه باشد، مى‌تواند تفسیرى مقبول‌تر یا غیر قابل قبول از آیه ارائه دهد. آن‌چه از مفسّران متقّدم گزارش شده، عرش را موجودى مادّى معرّفى مى‌کند؛ امّا برخى مفسّران ( به طور عمده عارفان و حکیمان ) عرش و ماء را شى‌ء غیرمادّى دانسته‌اند؛ به طور مثال محى‌الدین‌عربى، مراد از عرش در آیه را همه موجودات عالم و مقصود از آب را که عرش ( همه ممکنات ) از آن برآمده و به واسطه آن وجود یافته‌اند، نَفَس رحمانى دانسته است (8) که گاه از آن به « حیات ساریه » در موجودات (9) یا « وجود منبسط » و یا « حقیقت محمدیه »(10) تعبیر مى‌شود. برخى دیگر از مفسران، عرش را کنایه از تدبیر خداوند، یعنى علم او به مصالح، شایستگى‌ها و بایستگى‌هاى هستى دانسته و برآنند که آیه پیشین خبر مى‌دهد پیش از آفرینش آسمان و زمین، خدا وجود داشت و با او هیچ نبود و خداوند ابتدا آب را آفرید؛ آن‌گاه آسمان‌ها و زمین و به طور کلّى موجودات مادّى را از آب خلق کرد .(11) این تفسیر از آیه با روایت‌هایى از امامان معصوم علیهم‌السلام تأیید مى‌شود که نخستین پدیده مادّى آفریده خداوند را که منشأ آفرینش \* موجودات دیگر بوده، آب معرّفى مى‌کنند. از حضرت باقر علیه‌السلام نقل شده که در پاسخ به مردى شامى درباره آغاز آفرینش فرمود: نخست، چیزى را آفرید که همه چیزها از آن خلق شده و آن آب است؛ پس خداوند نسب هر چیزى را به آب مى‌رساند؛ ولى براى آب، نسبى که بدان منسوب شود، قرار نداده است .(12) در حدیث دیگرى از حضرت صادق علیه‌السلام عرش به آفریدگان تفسیر شده است: العرش فى وجه هو جملة الخلق ؛(13) بنابراین بعید نیست که آیه به پدید آمدن همه مخلوقات از آب اشاره داشته باشد

1. فى‌ظلال، ج 4، ص 1857.

2. التفسير الكبير، ج 17، ص 187.

3. ابن‌كثير، ج 2، ص 453؛ الدرّالمنثور، ج 4، ص 403.

4. التفسيرالكبير، ج 17، ص 187.

5. مجمع‌البيان، ج 5 ، ص 218؛ التفسير الكبير، ج 17، ص 187.

6. الميزان، ج 10، ص 151.

7. التفسير الكبير، ج 17، ص 187.

8. شرح فصوص قيصرى، ص 991.

9. فرهنگ جهاد، ش 3 و 4، ص 108.

10. تفسير ملاصدرا، تعليقات ملاعلى نورى، ج 1، ص 497.

11. الاشارات العلمية فى الآيات الكونيّه، ص22؛ التمهيد، ج6 ، ص32.

12. الكافى، ج8 ، ص94؛ بحارالانوار، ج54 ، ص97.

13. معانى‌الاخبار، ج 1، ص 67 .

منشا حیات

قرآن کریم در آیه 54 فرقان / 25 آغاز آفرینش انسان را از آب دانسته: « وَ هُو الَّذِى خَلقَ مِنَ‌الماءِ بَشَرا » و در آیه 45 نور / 24 نه تنها انسان که مبدأ آفرینش هر جنبنده‌اى را آب معرّفى کرده است: « وَاللّهُ خَلقَ کُلَّ دابَّةٍ مِن ماء ». در آیه 30 انبیاء / 21 به صورت عام و کلّى‌تر بیان مى‌کند که هرچیز زنده‌اى را از آب قرار دادیم: « و جَعَلنا مِن‌الماء کُلَّ شَى‌ءٍ حَىّ ». درباره این آیه سه پرسش مطرح است که مفسّران به شکل‌هاى گوناگون به آن پاسخ داده‌اند که هر پاسخ بر برداشت خاصّى از آیه مبتنى است. نخست، مراد از « ماء » چیست ؟ دوم، « کُلَّ شَى‌ءٍ حَىّ » چه معنا دارد ؟ و سوم، « جَعَل » به چه معنا است ؟ 1. برخى برآنند که « ماء » در آیه، همان آب معروف است؛ بنابراین مبدأ آفرینش جان‌داران آب است؛ در مقابل، برخى دیگر از مفسّران مقصود از « ماء » را نطفه \* دانسته‌اند؛ شاید به این دلیل که مبدأ آفرینش جان‌داران با آبى جز نطفه مسلّم نیست؛ به ویژه که در چند آیه، مبدأ آفرینش انسان هم نطفه شناسانده شده: « إِنّا خَلَقنا الإِنسـنَ مِن نُطفَةٍ أَمشاجٍ » ( انسان / 76، 2 ) و در آیاتى دیگر، از این نطفه به « ماء » تعبیر شده است: « أَلَم‌نَخلُقکُم مِن ماءٍ مَهیِن = آیا شما را از آبى پست نیافریدیم ؟» ( مرسلات / 77، 20 ) « فَلیَنظُرِ الإِنسنُ مِمَّ خُلِقَ \* خُلِقَ مِن ماءٍ دافِق = پس آدمى باید بنگرد که از چه آفریده شده. از آبى جهنده آفریده شده ». ( طارق / 86، 5 و 6 ) 2. مفسّران مقصود از « کُلَّ شَى‌ءٍ حَىّ » را هر مخلوق زنده دانسته‌اند؛ امّا بیش‌تر آنان توضیح نداده‌اند که آیا شامل جن، فرشتگان، گیاهان و درختان هم مى‌شود یا نه. فخر رازى با استناد به آیاتى که آفرینش جن را از آتش ( حجر / 15، 27 ) و آفرینش آدم را از خاک دانسته ( آل‌عمران / 3، 59 ) و چند پرنده که عیسى علیه‌السلام آن‌ها را از گِل ساخته ( مائده / 5، 110 ) و نیز با توجه به روایاتى که آفرینش فرشتگان را از نور دانسته، بر آن است که این موارد، از عموم آیه پیشین استثنا مى‌شود. وى هم‌چنین در ذیل آیه « وَاللّهُ خَلقَ کُلَّ دابَّةٍ مِن ماء » ( نور / 24، 45 ) با طرح پرسش پیش‌گفته، سه پاسخ براى آن آورده است: الف. بهترین پاسخ، سخن قفّال است که « مِن ماء » را صفت براى « کُلَّ دابَّة » دانسته است، نه متعلّق به « خلق »؛ بنابراین معناى آیه این است که هر جنبنده آفریده شده از آب، مخلوق خدا است. این پاسخ سخن درستى است؛ ولى ظهور آیه را که مبدأ آفرینش موجودات زنده آب است، نفى نمى‌کند. ب. ریشه و سرچشمه همه آفریدگان آب است؛ همان‌گونه که طبق روایت، اوّل آفریده خداوند آب بود؛ آن‌گاه از آن، آتش، باد و نور را آفرید. ج. مقصود از « کُلَّ دابَّة » فقط جنبندگان ساکن بر روى زمین است، نه هر موجود زنده‌اى و از آن‌جا که جنبندگان روى زمین یا از نطفه آفریده شده‌اند یا بدون آب نمى‌توانند زندگى کنند، آیه از این اکثر به « همه » تعبیر کرده است ؛(1) افزون بر این، برخى مفسّران « کُلَّ شَى‌ءٍ حَىّ » رامختصّ حیوانات دانسته‌اند؛ امّا در مقابل، برخى با توجّه به اطلاق آن، هر موجود مادّى داراى رشد و نمو را مشمول آن دانسته‌اند؛ خواه حیوان باشد یا گیاه و درخت .(2) 3. عده‌اى « جَعَلنا » را به معناى « خلقنا » گرفته‌اند (3) که بنابراین احتمال، آیه، مبدأ آفرینش موجودات زنده را آب مى‌داند؛ خواه آب به معناى نطفه یا به طور مطلق باشد. برخى در این‌باره با استناد به فرضیّه‌هایى که علم جدید آن را مطرح کرده، مبنى بر این‌که اصل حیات ریشه در آب دارد و نخستین موجود یا موجودات زنده به صورت حیوان بسیط تک سلولى از آب و در دریا پدید آمده است، درصدد برآمده‌اند که آیه را بر این نظریّه تطبیق دهند .(4) سیدقطب در همین جهت مى‌گوید: آیه « وَ جَعَلنا مِنَ‌الماءِ کُلَّ شَى‌ءٍ حَىّ » حقیقتى بزرگ را اثبات مى‌کند که دانشمندان، فهم و اثبات آن را دستاوردى سترگ براى علم قلمداد مى‌کنند و آن این‌که نخستین بستر و گهواره حیات، آب است .(5) برخى دیگر « جَعَلنا » را به معناى « احیینا » دانسته‌اند؛ یعنى ما به هر موجود زنده‌اى با آب، حیات بخشیدیم ؛(6) بنابراین، آیه به تأثیر آب در ادامه حیات موجودات ناظر است، نه فقط به اصل آفرینش آن‌ها. طبرسى این نظر را درست‌تر دانسته و روایت عیّاشى از امام‌صادق علیه‌السلام را نقل کرده که حضرت در پاسخ پرسشى درباره طعم آب، با استناد به همین آیه فرمود: طعم آب، طعم حیات است .(7) برخى نیز با استناد به کشفیات علمى، مبنى بر این‌که مهم‌ترین عنصر تشکیل دهنده یک سلول، آب است که در همه موجودات زنده از حیوان گرفته تا گیاهان وجود دارد، هم‌چنین آب در همه فعل و انفعالات درون اجسام زنده، نقش اساسى دارد، آیه را به بیان این حقیقت علمى ناظر دانسته‌اند .(8) علاّمه طباطبایى مى‌نویسد: مسأله ارتباط حیات با آب که امروزه در سایر بررسى‌هاى علمى جدید روشن شده، معجزه ماندنى قرآن کریم است ؛(9) بنابراین به طور کلّى سه نظریّه درباره آیه مطرح شده است: 1. هر موجود زنده‌اى از آب آفریده شده؛ 2. هر موجود زنده‌اى از نطفه آفریده شده؛ 3. حفظ و ادامه حیات هر موجود زنده‌اى به آب وابسته است

1. التفسير الكبير، ج 24، ص 16.

2. مجمع‌البيان، ج 7، ص 72؛ التفسير الكبير، ج 22، ص 164.

3. الكشّاف، ج 3، ص 113؛ قرطبى، ج 11، ص 188.

4. التمهيد، ج 6 ، ص 33 و 34.

5. فى‌ظلال، ج 4، ص 2376.

6. مجمع‌البيان، ج 7، ص 72؛ قرطبى، ج 11، ص 188.

7. مجمع‌البيان، ج 7، ص 72.

8. الركام المزنى، ص 206.

9. الميزان، ج 14، ص 279.

نقش آب

1. تامین غذاى انسان

انسان براى ادامه زندگى خود، نیازمند غذایى است که از محصولات کشاورزى \* چون غلاّت، دانه‌ها، سبزى‌ها، انواع میوه‌هاى درختان و نیز از دام و شیلات تشکیل مى‌شود. همان‌گونه که بشر به دلیل نیازمندى به غذا و آب، همواره در طول تاریخ، نقش و تأثیر آب را در همه شؤون حیات خود به روشنى احساس مى‌کرده و به آب با دیده اهمّیّت مى‌نگریسته، بخش اعظم آیات مربوط به آب نیز نقش اصلى را در تأمین غذاى انسان به آب داده است. پیام اصلى این آیات که بدون استثنا فقط خداوند را تأمین کننده این آب معرّفى کرده، برشمردن نعمت‌هاى خداوند براى انسان و نشان دادن آیات الهى و قدرت خدا به وى در همه صحنه‌هاى عالم و در لحظه لحظه زندگى او است تا به ایمان به اللّه، توحید و معاد راهنمایى‌اش کند و احیاناً با برشمردن نعمت‌هاى خدا، انسان را به شکر این نعمت‌ها فراخواند.

در این باره، آیه 22 بقره / 2 و 32 ابراهیم / 14 پس از بیان نزول آب از آسمان مى‌گوید: خدا با آن آب، انواع میوه‌ها را از زمین بیرون آورد تا رزق \* شما باشد: « وَ أَنزَل مِن‌السَّماءِ ماءً فَأَخرَجَ بِهِ مِن الثَّمرتِ رِزقاً لَکم ». نیز اعراف / 7، 57. در آیه 99 انعام / 6 همین بیان با تفصیل بیش‌تر دیده مى‌شود: خداوند با آب هر نوع گیاهى را رویاند؛ آن‌گاه از آن گیاه، جوانه‌اى خارج ساخت که در آن جوانه، دانه‌هایى بر روى هم چیده شده است و از شکوفه درختان نخل، خوشه‌هایى نزدیک به هم برآورد؛ هم‌چنین با آن آب، باغ \* هایى از انگور، زیتون و انار که همانند هم یا غیر همانند است، ایجاد کرد: « وَ هُو الَّذى أَنزلَ مِن‌السَّماءِ ماءً فَأَخرجنا بِه نَباتَ کُلِّ شَى‌ءٍ فَأخرَجنا مِنهُ خَضِراً نُخرِجُ مِنهُ حَبّاً مُتراکِباً و مِن‌النَّخلِ مِن طَلعِها قِنوانٌ دانِیةٌ و جَنّتٍ من أَعنابٍ والزَّیتونَ والرُّمَّـان مُشتَبها و غَیرَ مُتشـبِهٍ ». همین مطلب در آیه 11 نحل / 16 با این بیان آمده است: « یُنبِتُ لَکم بهِ الزَّرعَ و الزَّیتونَ والنَّخیلَ والأَعنبَ و مِن کُلِّ الثَّمرتِ »؛ جز این در آیه 27 فاطر / 35 به میوه‌هاى رنگارنگ ( فأَخرَجنا بِه ثَمرتٍ مُختَلفاً ألونُها ) و در آیه 21 زمر / 39 به زراعت‌هاى رنگارنگ ( ثُمَّ یُخرج به زَرعاً مُختَلفاً أَلونُه ) که رویش همه از آب آسمان است، توجّه داده است. در آیات 25 تا 32 سوره عبس / 80 پس از بیان ریزش آب و پیش از ذکر گیاهان و انواع میوه‌ها، از حب ( دانه ) یاد شده که مى‌تواند نشان دهنده اهمّیّت نقش غلاّت و دانه‌ها در تغذیه انسان باشد :(1) « أَنّا صَبَبنا الماءَ صَبّاً \* ثُمَّ شَققنَا الأَرضَ شَقّاً \* فَأَنبَتنا فِیها حَبّا \* و عِنَباً و قَضْبا \* و زَیتوناً و نَخلاً \* و حَدائِقَ غُلبا \* و فکِهَةً و أَبّاً \* مَتعا لَکم و لِأنعـمِکُم ». نیز نبأ / 78، 15 و 16. برخى مفسّران « قَضْباً » در این آیات را به سبزى‌ها که در غذاى انسان جاى‌گاهى مهم دارد، تفسیر کرده‌اند .(2) بشر، همواره بخشى از نیازهاى غذایى خود را از طریق دام تأمین مى‌کرده؛ از این‌رو پرورش دام براى تأمین این نیاز، از اهمّیّت زیادى برخوردار بوده است. قرآن کریم، بر نقش و تأثیر آب بر این نیاز انسان، یعنى پرورش دام نیز تأکید کرده و آن را از نعمت‌هاى الهى به انسان برشمرده است. در همین جهت، آیه 24 یونس / 10 رویش گیاهان را معلول آبِ نازل شده از آسمان دانسته و از آن در کنار غذاى انسان، خوراک دام شمرده است: « کَماءٍ أَنزلنهُ مِن‌السَّماءِ فَاختَلطَ بِه نَباتُ الأَرضِ مِمّا یَأکُلُ‌النّاسُ والأَنعمُ ». تصریح به این‌که گیاهان زمین، خوراک انسان و دام ( انعام \*) است نه حیوانات، با این‌که حیوانات بسیارى از آن تغذیه مى‌کنند، نشان مى‌دهد که این آیه، در مقام بیان تأثیر مستقیم و غیر مستقیم آب در تأمین غذاى انسان است. این معنا در آیات دیگر نیز مورد توجّه است. در آیه 10 نحل / 16 بخشى از آبِ آسمان را عامل پیدایش گیاهانى دانسته که انسان‌ها دام خود را براى چریدن به میان آن مى‌برند: « هُوالَّذى أَنزلَ مِن السَّماءِ ماءً لَکم مِنه شَرابٌ و مِنهُ شَجرٌ فیه تُسیمون »، و از آسمان، آبى فرود آورد و به وسیله آن، رستنى‌هاى گوناگون جفت جفت بیرون آوردیم. بخورید و دام‌هایتان را بچرانید که به طور قطع در این‌ها براى خردمندان نشانه‌هایى است: « و أَنزلَ من‌السَّماءِ ماءً فَأخرَجنا بِه أَزوجاً مِن نَباتٍ شَتّى \* کُلوا وارعَوْا أنعمَکُم إِنَّ فى ذلکَ لَأیتٍ لأُولِى النُّهى .» ( طه / 20، 53 و 54 ) « اَبّ » در آیه 31 عبس / 80 نیز به چراگاه \* تفسیر ،(3) و در آیه بعد، بهره دام معرّفى شده است: « و فکِهَةً و أَبّا \* مَتـعا لَکم و لأَنعـمِکم ». تأکید بر نقش آب در تأمین خوراک دام در آیات 31 و 33 نازعات / 79 و 27 سجده / 32 نیز به چشم مى‌خورد.

آب دریاها نیز جاى‌گاهى براى پرورش آبزیان دانسته و آب شور و شیرین در این جهت یک‌سان معرّفى شده است: « وَ ما یَستوِى البَحرانِ هـذا عَذبٌ فُراتٌ سائغٌ شَرابُهُ و هذا مِلحٌ أُجاجٌ و مِن کُلٍّ تَأکلُونَ لَحماً طَریّاً .» ( فاطر / 35، 12 )

1. مجمع‌البيان، ج 10، ص 668 ؛ الميزان، ج 20، ص 209.

2. قرطبى، ج 19، ص 144.

3. الكشّاف، ج 4، ص 704.

2. رفع تشنگى

پیش‌تر گذشت که در تفسیرى از آیه « و جَعَلنا مِن الماء کُلَّ شَى‌ء حَىّ » برخى برآنند حیات انسان به آب بستگى دارد که بخشى از این نیاز را با نوشیدن آن برطرف مى‌کند. خداوند سبحان در مقام امتنان، آشامیدن آب را بر بندگان مباح اعلام کرده است: « کُلوا وَاشرَبوا مِن رِزقِ اللّه ». ( بقره / 2، 60 ) نیز اعراف / 7، 31. آیاتى از قرآن کریم، ضمن اشاره به این نیاز انسان، خداوند را تأمین‌کننده آب آشامیدنى براى انسان معرّفى کرده است: « فَأَنزلنا من‌السَّماءِ ماءً فَأَسقَینـکُموه ». ( حجر / 15، 22 ) در آیه 48 و 49 فرقان / 25 آب با وصف « طهور » آمده و در کنار انسان از دام نیز یاد شده که این آب طهور براى آشامیدن آن‌ها مهیا شده است: « و أَنزَلنا مِن السَّماء مـاءً طَهورا \* ... و نُسقِیَه مِمّا خَلَقنا أَنعـما و أَناسِىّ کَثِیرا ». در این آیات نیز با این‌که همه حیوانات از آب براى آشامیدن استفاده مى‌کنند، فقط از انسان و دام یاد شده و این شاید از آن جهت است که آیات گذشته در مقام شمارش نعمت‌هاى خاص خداوند به انسان است. در آیه 27 مرسلات / 77 از تأمین آب آشامیدنى گوارا براى انسان که از کوه‌ها سرچشمه مى‌گیرند، خبر مى‌دهد: « و جَعَلنا فیها رَوسِىَ شـمخـتٍ و أَسقَینـکم مـاء فُراتا ». از سوى دیگر مى‌توان نمونه‌اى از جست‌وجو و طلب انسان از آب را در آیه 160 اعراف / 7 و 60 بقره / 2 نشان داد. در آیه نخست، قوم موسى از وى آب آشامیدنى مى‌طلبند: « و أَوحَینا إِلى مُوسى إِذِ استَسقـلـهُ قَومُه » و در آیه دوم، موسى از خداوند براى قوم خود آب مى‌طلبد: « و إِذِ استَسقى مُوسى لِقومِه » که با وحى خداوند، عصاى خود را بر سنگ مى‌زند و با ظاهر شدن دوازده چشمه \*، آب‌آشامیدنى اسباط \* بنى‌اسرائیل تأمین مى‌شود. در این آیات نیز تأکید و غرض اصلى، شمردن برخى نعمت‌هاى خداوند براى انسان جهت دعوت او به توحید و بندگى است؛ چنان که انسان در سوره واقعه / 56، به تدبّر در آب آشامیدنى‌اش و این‌که چه کسى آن را از ابرهاى گران‌بار فرو مى‌فرستد، دعوت و به شکرگزارى آن تشویق یابه دلیل ناسپاسى از آن توبیخ شده است.

3. احیاى زمین

یکى از آثار مهم و گسترده آب در زمین که انسان از منافع مستقیم و غیرمستقیم آن بهره مى‌برد، احیاى زمین است که در بیش از ده آیه بر آن تأکید شده است. آیه 65 نحل / 16 مى‌گوید: خداوند از آسمان آب فرود آورد و در پى آن، زمین را پس از مرگ احیا کرد: « وَاللّهُ أَنزلَ مِن السَّماءِ مـاءً فَأحیا بِهِ الأَرضَ بَعدَ مَوتِها ». نیز فاطر / 35، 9؛ بقره / 2، 164. همین معنا با بیانى دیگر در سوره عنکبوت / 29، 63 آمده است. در آیه 5 جاثیه / 45 از آب آسمان به « رزق » تعبیر شده؛ آن‌گاه به احیاى زمین با آن رزق اشاره مى‌کند: « و مـا أَنزَل اللّهُ مِن السَّماء مِن رِزقٍ فأَحیا بِه الأَرضَ بعدَ مَوتِها ». آیه 48 و 49 فرقان / 25 هدف از نزول باران را احیاى سرزمین مرده دانسته است: « و أَنزلنـا مِن السَّماءِ ماءً طَهورا \* لَنُحیِى بِه بَلدَةً مَیتا ». عموم مفسران برآنند که مقصود از احیا در این آیات، روییدن گیاهان و آبادانى زمین است (1) که از یک طرف با روییدن انواع میوه‌ها و خوردنى‌ها، روزى انسان را تأمین مى‌کند و با ایجاد چراگاه‌ها، زمینه ادامه حیات دام‌ها، حیوان‌ها و همه جنبندگان را فراهم مى‌سازد و از سوى دیگر، با رویش انواع گیاهان با رنگ‌ها و بوهاى گوناگون به زمین زیبایى و طراوت مى‌بخشد .(2) احیاى زمین که همواره با سرسبزى و زیبایى طبیعت همراه است، مورد تأکید آیاتى دیگر قرار گرفته؛ به طور مثال در آیه 63 حج / 22 آمده است: « أَلم تَرَ أَنَّ اللّهَ أَنزلَ مِن السَّماء مـاءً فَتُصبِحُ الأرضُ مُخضَرَّةً » و نیز از پیدایش انواع گوناگون گیاهان با آب باران یاد مى‌کند: « و أَنزلَ مِن السَّماءَ مـاءً فَأَخرجنـا بِه أَزوجاً مِن نَباتٍ شَتّى » ( طه / 20، 53 ) و این همه، سبب زیبایى و آراستگى زمین مى‌شود: « کَماءٍ أَنزَلنـهُ مِن‌السَّماءِ فَاختَلطَ به نَباتُ الأَرضِ ... حَتّى إِذا أَخذَتِ الأَرضُ زُخرُفَها و ازَّیَّنَت » ( یونس / 10، 24 ) و براى انسان، بهجت و شادابى به همراه مى‌آورد: « و أَنزلَ لَکُم منَ السَّماءِ مـاءً فَأَنبتنـا بِه حَدائِقَ ذاتَ بَهجةٍ .» ( نمل / 27، 60 ) نیز حج / 22، 5.

1. مجمع‌البيان، ج 2، ص 450 و ج 6 ، ص 569 و ج 8 ، ص 484؛ الميزان، ج 15، ص 226.

2. التفسير الكبير، ج 4، ص 223 و 224.

4. وسیله ویرانى و نابودى

آب از جمله نعمت‌هاى الهى به بشر است و وجود آن همواره مایه عمران \* و آبادانى زمین و نیز عاملى براى توسعه و فراوانى در رزق و انواع نعمت‌ها است؛ امّا گاهى نیز ویرانى‌هایى را به دنبال دارد. آیاتى چند به این نقش آب نیز اشاره مى‌کند؛ به طور مثال با ویرانى سد « مَأرِب » که قوم سب \* أ آن را میان دو کوه ساخته، از آب انباشته شده در پشت آن براى احیاى مزارع و باغ‌هاى خود استفاده مى‌کرد و سرزمینى حاصل‌خیز با انواع نعمت‌ها را پدید آورده بود، آب، تمام مزارع و باغ‌هاى آنان را ویران کرد؛ به طورى که جز مقدارى اندک درخت \* سدر و درختانى دیگر با میوه‌هاى تلخ و بعضى بدون میوه چیزى باقى نگذاشت :(1) «... بَلدَةٌ طَیِّبةٌ و رَبٌّ غَفُورٌ \* فَأَعرَضُوا فَأَرسلنا عَلَیهِم سَیلَ العَرِمِ و بَدَّلنـهُم بِجَنَّتیهِم جَنَّتینِ ذَواتَى أُکُلٍ خَمطٍ و أَثلٍ و شَى‌ءٍ من سِدرٍ قَلیلٍ .» ( سبأ / 34، 15 و 16 ) در پى این ویرانى، قوم سبأ نیز پراکنده شده، به جاهاى گوناگون کوچ کردند: « فَجَعلنـهُم أَحادِیثَ و مَزَّقنـهُم کُلَّ مُمزَّقٍ .» ( سبأ / 34، 19 ) نمونه دیگر در داستان نوح دیده مى‌شود که آب، افزون بر ویرانى، قوم \* نوح را نیز نابود مى‌کند. نقطه مشترک هر دو داستان آن است که در هر دو، آب به مثابه یکى از جنود قاهر الهى به اراده و فرمان خداوند عمل مى‌کند. در داستان سبأ به دنبالِ روى‌گردانى مردم سبأ از خداوند و کفر و ناسپاسى نعمت‌هاى الهى، به اراده خداوند، همان آبى که آن همه نعمت را فرا آورده است، موجب زوال نعمت‌هایشان مى‌شود: « ذلِکَ جَزینـهُم بِما کَفروا و هَل نُجزِى إلاّ الکَفور .» ( سبأ / 34، 17 ) قوم نوح نیز در پى مخالفت با نوح و تکذیب وى، و ظلم و خطاهایشان، مورد غضب الهى قرار گرفتند: « و لاتُخطِبنى فِى الَّذیِن ظَلَموا إِنَّهم مُغرَقون .» ( هود / 11، 37 ) « مِمّـا خَطِیئـتِهم أُغرِقُوا » ( نوح / 71، 25 ) آن‌گاه آسمان به اراده الهى، بارش شدیدى را آغاز کرد و از زمین چشمه‌ها جوشیدن گرفت: « فَفَتحنا أَبوبَ السَّماءِ بِمـَاءٍ مُنهَمرٍ \* و فَجَّرنَا الأَرضَ عُیونا » ( قمر / 54، 11 و 12 ) و به طور کلّى از سطح زمین آب جوشید :(2) « و فَارَالتَّـنُّور » ( هود / 11، 40 ) و همه قوم را نابود کرد؛ امّا نوح و کسانى که به وى ایمان آوردند، در امان ماندند: « فَأَنجینـهُ و مَن مَعهُ فِى‌الفُلکِ المَشحونِ \* ثُمَّ أَغرَقنا بَعدُ البَاقِین .» ( شعراء / 26، 119 و 120 ) نیز انبیاء / 21، 77.

1. البداية و النهايه، ج 2، ص 125.

2. مجمع‌البيان، ج 5 ، ص 247؛ البداية و النهاية، ج 1، ص 111؛ الدرّالمنثور، ج 4، ص 422.

5 . طهارت و بهداشت

در قرآن کریم پاکیزگان، محبوب خدا شمرده شده‌اند: « إِنَّ اللّهَ یُحبُّ التَّوّبِین و یُحبُّ المُتَطهِّرِین ». ( بقره / 2، 222 ) نیز توبه / 9، 108، و این بدان جهت است که طهارت و پاکیزگى \* نزد خدا محبوبیّت دارد؛ از این‌رو از یک سو در آیات بسیارى مانند 6 مائده / 5؛ 4 مدثر / 74؛ و26 حج / 22 به طهارت، سفارش شده است؛ چنان‌که خداوند انسان را به‌گونه‌اى آفریده که به پاکیزگى میل دارد ( مائده / 5، 6 ) و از سوى دیگر، آب وسیله‌اى براى این طهارت \* و تأمین بهداشت معرّفى شده که خداوند آن را در اختیار بشر قرار داده است: « و یُنزِّلُ عَلیکُم من السَّماءِ مَاءً لِیُطهِّرکُم بِه .» ( انفال / 8، 11 ) در آیه 48 فرقان / 25 آب با وصف طهور آمده است: « و أَنزَلنا منَ‌السَّماءِ مَاءً طَهُورا »؛ البتّه ساختار واژه طهور و اشتراک آن میان صیغه‌هاى گوناگون، بحث‌هایى رابه دنبال داشته است؛ امّااستخدام آن در این آیه، نگرش قرآن‌به نقش وتأثیر آب را در پاکیزگى محیط زندگى که از نعمت‌هاى خدا بر انسان است، نشان مى‌دهد. برداشت رایج و نسبتا مشهور از طهور، هم‌چون واژه نَؤوُم ( پرخواب ) صیغه مبالغه بودن آن است و بر طاهر بودن آب تأکید و مبالغه مى‌کند .(1) برخى، مبالغه موجود در واژه را این‌گونه شرح داده‌اند که طهارت بسیار آب، سبب مى‌شود مطهِّر اشیاى دیگر هم بشود؛ یعنى طهارتش به هر چیزى که با آن بر مى‌خورد، سرایت کند ؛(2) امّا زمخشرى این برداشت را با صیغه طهور که از فعل لازم گرفته شده و نه متعدى، بى‌ارتباط مى‌داند. وى معتقد است که طهور، یا صفت به معناى طاهر یا اسم آلت چون وقود ( چیزى که با آن آتش افروخته مى‌شود ) و یا وَضوء ( چیزى که با آن وضو گرفته مى‌شود ) است؛ بنابراین، طهور به معناى وسیله و ابزار طهارت است .(3) گویا آن‌چه صاحب کشّاف را واداشته تا مبالغه بودن طهور را انکار کند، تفسیرى است که از مبالغه ارائه شده؛ امّا اگر مبالغه در طهارت به مقایسه میان آبى که از آسمان نازل مى‌شود با حالت پیش از بخار شدن و قرار گرفتن آن در جوّ زمین ناظر باشد، مى‌توان آن را صیغه مبالغه هم دانست؛ بنابراین، اشاره دارد به این‌که آب باران پدید آمده از تبخیر آب‌هاى سطحى زمین به وجود آمده، در نهایتِ خلوص و پاکى است. در این باره، این نظریّه نیز مطرح شده که بخار آب متصاعد شده از زمین، پس از آن‌که در فضا قرار گرفت، تمام موجودات ذرّه‌بینى و مضرّ آن، بر اثر اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز خورشید از بین مى‌رود .(4) این نظریّه ثابت باشد یا نباشد، تردیدى در صفا و زلالى آب باران نیست. ادامه آیه 49 فرقان / 25 غرض از نزول آب طهور را احیاى سرزمین مرده و فراهم ساختن آب آشامیدنى چارپایان و انسان‌ها معرّفى مى‌کند: « لِنُحیِى بِه بَلدَةً مَیتا و نُسقِیَهُ مِمَّا خَلَقنا أنعـمًا و أَنَاسِىَّ کَثِیرا » و مناسبت میان پاکیزگى آب و احیاى سرزمین‌ها و آشامیدن حیوان و انسان، نقشى فراتر از بهداشت فردى را براى آب ثابت مى‌کند و از یک سو شامل بهداشت اجتماعى و تطهیر طبیعت و پیرایش محیط از هر نوع آلودگى مضر به آن نیز مى‌شود. برخى قرآن‌پژوهان براى نشان دادن سازگارى آیات قرآن با علم گفته‌اند: آبى که بر زمین مى‌بارد، افزون بر جلا دادن برگ درختان، میکروب‌هاى پراکنده در هوا را نیز فرو مى‌ریزد و همین که در زمین جارى شد، کثافت‌هاى روى زمین را با خود به رودخانه‌ها، دریاها یا به داخل زمین فرو مى‌برد ؛(5) هم‌چنین آب، حامل حیوانات ذره‌بینى بسیارى است که آلودگى‌هاى موجود در آن را از میان مى‌برد .(6) این موجودات که با استفاده از اکسیژن، به تصفیه آب مى‌پردازند، هر قدر آب از صفاى بیش‌ترى برخوردار باشد، قدرت بیش‌ترى براى جذب اکسیژن داشته، بهتر مى‌توانند نقش خود را ایفا کنند .(7) از سوى دیگر، آیات قرآن، گستره بیش‌ترى براى طهارت معنوى و بهداشت فردى ارائه مى‌دهد؛ به طور مثال در تشریع برخى عبادات چون نماز، نوعى بهداشت و طهارت با آب به شکلى ویژه و قانونمند شرط شده است. در این طهارت که دستور تعبّدى صرف است و باید با قصد نزدیکى به خدا انجام شود، لازم است هر مسلمان هنگام اداى نماز، صورت و دست‌هاى خود را تا آرنج بشوید و سر خود و نیز پاها را تا برآمدگى مسح، و در حالت‌هایى ویژه غسل \* کند. ( مائده / 5، 6 ) بر اساس برخى آرا، نزدیکى جنسى مرد با زن نیز پس از انقضاى ایام حیض، پیش از طهارت ممنوع است .(8) ( بقره / 2، 222 ) مؤمنان، به طهارت لباس: « و ثِیَابَکَ فَطهِّر » ( مدثر / 74، 4 ) و تطهیر خود پس از قضاى حاجت: « فِیه رِجالٌ یُحِبُّونَ أَن یَتطهَّروا واللّهُ یُحِبُّ المُطَّهِّرِین » ( توبه / 9، 108 ) نیز دستور داده شده‌اند. این آیه ابتدا در ستایش اهل قُبا که به شستن خود با آب پس از قضاى حاجت اهتمام مى‌ورزیدند نازل شد ؛(9) ولى شیوه برتر را براى همه مسلمانان معرّفى کرد. مجموع این آیات، بر تأثیر معنوى و روحانى تطهیر در کنار تأثیر ظاهرى تأکید کرده است. برخى از روایات تاریخى مرتبط با نزول آیه 11 انفال / 8 خبرمى‌دهد که یاران پیامبر در جنگ بدر به دلیل جنابت و نیز قرار گرفتن در موقعیّت جنگىِ ضعیف‌تر، و عدم دسترس به چاهاى بدر، به وساوس شیطانى مبتلا شدند و خداوند با نزول باران برآن‌ها، موجب تطهیر و آرامش دل‌هاى آنان شد .(10) درباره این نقش آب، بحث‌هاى دیگرى نیز مطرح شده؛ از جمله این‌که آیا در بین مایعات، نقش پاک‌کنندگى منحصر به آب است ؟ آیا پاک‌کنندگى ویژه آب آسمان است ؟ آیا حدّى براى آب در پاک‌کنندگى وجود دارد ؟ درباره این پرسش‌ها از سوى مفسّران و فقیهان، پاسخ‌هایى کم و بیش متفاوت ارائه شده است: 1. گویا اشاره دو آیه 48 فرقان / 25 و 11 انفال / 8 به آب آسمان براى برخى صحابه این توهم را پدید آورد که پاک کنندگى، ویژه آب آسمان است؛ ازاین رو افرادى چون عبداللّه‌بن‌عمر و عبداللّه بن‌عَمرو با آب دریا وضو \* نمى‌گرفتند ؛(11) امّا این برداشت ازآیه، مورد اقبال هیچ یک از مفسّران و فقیهان قرار نگرفت؛ به ویژه با نقل این حدیث از پیامبر که درباره آب دریا فرمود: هو الطهور ماؤه ؛(12) بنابراین، قید « آسمان » در این آیات، هیچ گونه دلالتى بر انحصار پاک کنندگى در آب باران ندارد .(13) 2. بحث جدّى‌تر آن بود که آیا این نقش، ویژه آب است یا نه ؟ بیش‌تر مفسّران و فقیهان، آن را به آب منحصر دانسته و برآنند که مایعاتِ دیگر، پاک کننده نیستند .(14) ابن العربى مى‌گوید: این‌که خداوند آب را با وصف طهور آورده و بر مسلمانان منّت نهاده که آب را خود در دسترس بشر قرار داده، بر انحصار نقش مطهّریّت در آب دلالت مى‌کند .(15) در مقابل، نظر غیر مشهورى است که مطلق مایعات را مطهِّر مى‌داند .(16) 3. اطلاق آب در دو آیه گذشته دلالت دارد بر این‌که تا وقتى به آن « آب » گفته مى‌شود، مطهِّر اشیاى دیگر است. مفسّران و فقیهان با استناد به سنّت پیامبر صلى‌الله‌علیه‌و‌آله برآنند که هرگاه رنگ یا بو یا مزه آب بر اثر ملاقات با شى‌ء نجس تغییر کند، خود متنجّس شده، نقش پاک کنندگى‌اش را نیز از دست مى‌دهد ؛(17) البتّه درباره آب قلیل و کثیر و نحوه به کارگیرى آب قلیل در پاک کردن اشیاى متنجّس، دیدگاه‌هاى متفاوتى از سوى فقیهان بیان شده (18) که تفصیل آن درکتاب‌هاى فقهى موجود است.

1. البحرالمحيط، ج 8 ، ص 115.

2. احكام‌القرآن، جصاص، ج 3، ص492؛ احكام‌القرآن، ابن‌العربى، ج 3، ص 1416؛ قرطبى، ج 13، ص 28.

3. الكشّاف، ج 3، ص 284؛ قرطبى، ج 13، ص 29.

4. من علوم الأرض القرآنيّه، ص 93.

5. مطهرات در اسلام، ص 22.

6. مطهرات در اسلام، ص 23 و 25.

7. همان، ص 24.

8. قرطبى، ج 3، ص 59 .

9. جامع‌البيان، مج 7، ج 11، ص 40 ـ 43؛ الدرّ المنثور، ج4، ص 289 ـ 291.

10. ابن كثير، ج2، ص304؛ مجمع البيان، ج4، ص808 ؛ كنز العرفان، ج1، ص 41.

11. قرطبى، ج 13، ص 36.

12. همان.

13. التنقيح فى شرح عروه‌الوثقى، ج 1، ص 23.

14. قرطبى، ج 13، ص 35؛ التفسير الكبير، ج 24، ص 98.

15. احكام‌القرآن، ابن‌العربى، ج 3، ص 1421.

16. فقه القرآن، راوندى، ج 1، ص 62 .

17. قرطبى، ج 13، ص 30؛ وسائل، ج 1، ص 137 ـ 141.

18. قرطبى، ج 13، ص 33 ـ 35؛ التفسير الكبير، ج 24، ص 94.

6 . درمان

یکى از نقش‌هاى آب در زندگى انسان را مى‌توان درمان برخى بیمارى‌ها دانست که در آیه 41 و 42 ص / 38 به این تأثیر اشاره شده است: « وَاذکُر عَبدنا أَیّوبَ إِذ نَادىرَبَّه أَنِّى مَسَّنِى الشَّیطـنُ بِنُصبٍ و عَذابٍ \* ارکُض بِرجلِکَ هذا مُغتَسلٌ بَارِدٌ و شَرابٌ ». در این دو آیه، حال ایّوب پیامبر علیه‌السلام گزارش شده است که از رنج و بیمارى خود به پروردگارش شکایت برد که به او وحى شد: پاى خود را بر زمین بزن؛ چشمه‌اى با آبى خنک پدیدار مى‌شود. از آن بنوش و خود را نیز با آن شست‌وشو ده. بدین وسیله بیمارى از جسم و جان ایّوب رخت بربست. در روایتى، بیمارى ایّوب \* علیه‌السلام درآمدن دمل در تمام بدنش دانسته شده است .(1) هرچند ظاهر آیه، جوشش آب براى ایّوب را به صورت خارق‌العاده گزارش کرده، براساس آیه شاید نتوان تأثیر آب یا انواعى خاص از آن را بر درمان برخى بیمارى‌ها انکار کرد. یکى از مصادیق آیات آشکار و روشن الهى در آیه 97 آل‌عمران / 3 ( فِیه ءَایـتٌ بَیّنـتٌ مَقامُ إبرهیم ) نیز آب زمزم دانسته شده (2) و روایاتى از پیامبر صلى‌الله‌علیه‌و‌آله و پیشوایان معصوم علیهم‌السلام با این مضمون نقل شده که آب زمزم، موجب شفا و برطرف شدن بیمارى است (3) یا این‌که آب زمزم به هر نیّتى نوشیده شود، همان اثر را خواهد داد ( ماءُ زمزم لِما شُرِبَ لَه ). اگر براى شفا نوشیده شود، شفابخش است و اگر براى حفظ خود بنوشد، خدا او را حفظ مى‌کند و اگر براى رفع تشنگى بنوشد، تشنگى او برطرف خواهد شد .(4) روایاتى دیگر نیز از تأثیرهاى سودمند یا مضر براى فراوان نوشیدن، کم نوشیدن آب، نوشیدن آب سرد یا گرم خبر مى‌دهد .(5) اگر درمان را بتوان به معناى گسترده‌ترى گرفت و استفاده از آن‌چه را بر سلامت جسم انسان تأثیر ویژه دارد، نوعى درمان به شمار آورد، از آیات دیگرى هم مى‌توان اشاره‌اى به این نقش آب به دست آورد؛ نظیر آیه « و نَزَّلنا من السَّماءِ مَاءً مُبـرَکاً » ( ق / 50، 9 ) که بر وجود خیر و نفع بسیار در آب باران دلالت دارد یا آیه « و یُنَزِّلُ عَلیکُم مِن‌السَّماءِ مَاءً لِیُطهِّرکُم بِه و یُذهِبَ عَنکُم رِجزَ الشَّیطـن .» ( انفال / 8، 11 ) در روایتى از امیرمؤمنان علیه‌السلام با استناد به همین آیه آمده است: از آب آسمان بنوشید که بدن را پاکیزه و بیمارى‌ها را رفع مى‌کند .(6)

1. نورالثقلين، ج 4، ص 464.

2. مجمع‌البيان، ج 2، ص 798؛ قرطبى، ج 4، ص 90.

3. بحارالانوار، ج 59 ، ص 286.

4. سنن ابن‌ماجه، ج 2، ص 1018؛ بحارالانوار، ج 60 ، ص 45.

5. بحارالانوار، ج 63 ، ص 445 ـ 481.

6. همان، ص 453؛ الخصال، ص 636 .

تاثیر تقوا و استغفار بر فراوانى آب

قرآن کریم به طور کلّى بر تأثیر امور معنوى بر امور مادّى تأکید دارد. از یک طرف ایمان \* و تقوا را موجب افزایش نعمت و از سوى دیگر پاره‌اى گناهان را موجب زوال آن مى‌داند. این تأثیر در روایات به طور مشخّص‌تر تبیین شده است .(1) آیه 97 اعراف / 7 ضمن اشاره به این که اقوامى در گذشته به دلیل عدم ایمان و تقوا \*، و تکذیب رسولان الهى، به سختى‌ها و تنگى‌هایى در زندگى دچار شدند، ایمان و تقوا را عامل بهره‌مندى از برکات آسمان و زمین معرّفى مى‌کند: « و لَو أَنَّ أَهلَ القُرى ءَامَنوا واتَّقَوا لَفتَحنا عَلیهِم بَرکـتٍ مِنَ‌السَّماءِ و الأَرضِ و لـکن کَذَّبوا فَأَخذنـهُم بِمَاکَانوا یَکسِبون .» ( اعراف / 7، 96 ) در تفسیر مشهورى از آیه، برکات آسمان به باران و برکات زمین به رویش گیاهان که معلول بارش باران است، تفسیر شده ؛(2) چنان که آیه 66 مائده / 5 نیز درباره یهود و نصارا مى‌گوید: اگر تورات و انجیل و آن‌چه را از جانب خداوند نازل شده بر پا مى‌داشتند، از نعمت‌هاى بسیارى که از آسمان ( باران ) و زمین به آن‌ها روى مى‌آورد، برخوردار مى‌شدند :(3) « و لَو أنَّهم أَقامُوا التَّورلـةَ و الإِنجِیلَ و مَا أُنزِلَ إِلیهِم مِن رَبِّهم لَأَکلوا مِن فَوقِهم و مِن تَحتِ أَرجُلهِم ». آیه 52 هود / 11 و 10 تا 12 نوح / 71 که پیش از این به آن‌ها اشاره شد نیز بر تأثیر استغفار \* و توبه مردم یک جامعه بر برخوردارى آنان از آبِ فراوان تأکید دارند که عامل اصلى نعمت‌هاى فراوان و گوناگون است: « و یـقَومِ اسْتغفِروا رَبَّکم ثُمّ توُبوا إلیه یُرسِلِ‌السَّماءَ عَلیکُم مِدرَارا و یَزِدکُم قُوَّةً إلى قُوَّتِکُم ». تشریع نماز استسقا \* با عمل پیامبر صلى‌الله‌علیه‌و‌آله در سال ششم هجرى پس از آن‌که اهل مدینه به دلیل خشک‌سالى از وى تقاضاى باران کردند ،(4) در جهت این دو آیه قابل تفسیر است .(5) ذیل آیه 52 هود پس از بیان نزول باران، از افزایش نیرو یاد شده است: « و یَزِدکُم قُوَّةً إلى قُوَّتِکم » که این مقارنت مى‌تواند اشاره به تأثیر آب بر قدرتمندى باشد. برخى، در تفسیر این آیه گفته‌اند: مراد از « قُوَّة » نیروى ایمان است که خداوند وعده داد آن را با نزول باران بر نیروى بدنى و جسمى که پیش‌تر به قوم \* هود بخشیده بود، بیفزاید و برخى دیگر گفته‌اند: مقصود از آن، نیروى جسمانى بیش‌تر است؛ امّا علاّمه طباطبایى ترجیح داده است که مراد از « قوّة » هر دو نیرو باشد .(6) آیات 10 تا 12 نوح / 71 که سخن نوح به قومش را نقل مى‌کند و از نظر سیاق و مضمون با آیه هود هماهنگ است، مى‌تواند تفسیرى براى افزایش نیرو باشد: « فَقُلتُ اسْتَغفِروا رَبَّکم إِنَّه کَانَ غَفّارا \* یُرسِلِ السَّماءَ عَلیکُم مِدرَارا \* و یُمدِدکُم بِأَمولٍ و بَنِینَ و یَجعَلْ لَکُم جَنـّتٍ و یَجعَلْ لَکم أَنهَـرا = و گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده است تا پى‌درپى بر شما باران ببارد و شما را به مال‌ها و پسران یارى کند و به شما بوستان دهد و برایتان جوى‌ها پدید آرد ». از جمله آیاتى که بر رابطه ایمان و برخوردارى از آب تأکید و پاى‌دارى بر ایمان را عامل برخوردارى از آب شناسانده، آیه 16 جن / 72 است: « وأَلَّوِ اسْتَقـموا عَلى الطَّریقةِ لَأَسقینـهُم مَاءً غَدَقا ».

عموم مفسّران این آیه را کنایه از توسعه رزق و فراوانى نعمت‌هاى مادّى دانسته‌اند که به مهیّا کردن عامل اوّلى آن ( آب ) اشاره کرده است .(7) آیات پیشین چنان‌که‌ازتأثیرایمان و استغفار بر فراوانى آب خبر مى‌دهد، کفر و برخى گناهان دیگر چون تکذیب رسولان الهى را مانع برخوردارى از نعمت آب مى‌داند. آیات 32 تا 42 کهف / 18 نیزبرآن تأکید دارد. این آیات، مناظره دو فرد همراه‌راگزارش کرده‌که یکى‌از آن دو، صاحب دوباغ بود که‌ازانواع خوردنى \* ها هیچ کم‌نداشت و در لابه‌لاى آن، نهر \* هاى آب جارى بود و آن‌چه را داشت، جاودانه مى‌پنداشت؛ به طورى که او را به انکار معاد وا داشته بود؛ امّا همراهش به وى هشدار مى‌داد که ممکن است خداوند، به سزاى کفرت، آب جارى درآن باغ‌ها رادرزمین فرو برد و تو توان بیرون آوردن آن را نداشته باشى: « أویُصبحَ مَاؤُهَا غَورَا فَلن تَستطِیعَ لَه طَلَبا ». ( کهف / 18، 41 )

1. الكافى، ج 2، ص 268 ـ 275.

2. مجمع‌البيان، ج 4، ص 698 .

3. مجمع‌البيان، ج 4، ص 341.

4. ادوار فقه، ج 1، ص 307.

5. كنزالعمال، ج 8 ، ص 435.

6. الميزان، ج 10، ص 299 و 300.

7. مجمع‌البيان، ج 10 ص 559 ؛ الدرالمنثور، ج 8 ، ص 305.

وسیله آزمایش

در ادامه آیه 16 جن / 72 فراهم کردن آب فراوان را براى کسانى که در طریق ایمان پاى‌دارى مى‌کنند، زمینه‌اى براى آزمایش \* آن‌ها قرار داده تا روشن شود که آیا پس از برخوردارى، خداوند را سپاس مى‌گزارند یا ناسپاسى مى‌کنند: « لَأَسقینـهُم مَاءً غَدقَا \* لِنَفتِنَهم فِیه ». برخى مفسّران گویا به این دلیل که چگونه ممکن است خداوند، مؤمنانى را که به پاداش پاى‌دارى‌شان بر ایمان، از آب فراوان برخوردار کرده، آن را وسیله امتحانى سخت براى آن‌ها قرار دهد، تفسیر دیگرى از آیه ارائه داده‌اند که اگر کافران از إنس، و قاسطان از جن بر ستم خویش اصرار ورزیده بودند، خداوند بر اساس سنّت استدراج، آبى فراوان در دسترسشان قرار مى‌داد تا در گستردگى عیش و روزى، گناهان بیش‌ترى را مرتکب شده، دچار عذاب دردناک‌ترى شوند .(1) تفسیر سوم از آیه مى‌تواند این باشد که لام در « لِنَفتِنَهم فِیه » براى عاقبت است؛ بنابراین، مقصود آیه این است که اگر مؤمنانى با پاى‌دارى بر ایمان، از آب فراوان برخوردار شدند، این برخوردارى خود به خود آنان را به صحنه‌اى دیگر از آزمایش منتهى خواهد کرد که در آن سپاس‌گزاران از ناسپاسان مشخّص مى‌شوند .(2) آیه 249 بقره / 2 نیز از آزمایش دیگرى با محوریّت آب چنین خبر مى‌دهد: خداوند، گروهى از بنى‌اسرائیل را که براى مبارزه با جالوت، با طالوت \* همراه شده بودند، در میان راه و پیش از مواجهه با جالوت، با نهرى از آب آزمود و فقط به کسانى براى همراهى با طالوت اجازه داد که بیش از یک مشت آب ننوشند. ادامه آیه خبر مى‌دهد که فقط عدّه کمى از آنان با اراده قوى خود در این آزمون موفّق بودند :(3) « فَلمَّا فَصلَ طَالوتُ بِالجُنودِ قَال إِنَّ اللّهَ مُبتَلِیکُم بِنَهرٍ فَمن شَرِبَ مِنهُ فَلیسَ مِنّى و مَن لَم‌یَطعمهُ فَإِنّه مِنّى إِلاّ مَن اغْترَفَ غُرفةً بِیَدهِ فَشَربوا مِنه إِلاّ قَلیلاً ».

1. الكشّاف، ج 4 ص 629 ؛ مجمع‌البيان، ج 10، ص 560 .

2. مجمع‌البيان، ج 10، ص 560 .

3. فى ظلال، ج 1، ص 268.

منبع تامین آب

بیش از 29 آیه، آسمان را منبع نزول و تأمین آب مورد نیاز انسان و ساکنان روى زمین معرّفى کرده است: « أَنزَل مِن‌السَّماء مَاءً » ( بقره / 2، 22؛ انعام / 6، 99؛ رعد / 13، 17 و ...) در این آیات و بسیارى از آیات دیگر، فرو فرستادن آب از آسمان با واژه‌هاى « أنزلنا » یا « نزّلنا » بیان شده است که واژه اخیر بر فراوانى نزول آب دلالت مى‌کند؛ ولى در آیه 25 عبس / 80 تعبیر ریختن ( صببنا ) به‌کار رفته است: « أَنّا صَببنَا المَاءَ صَبّا ». در آیه 11 قمر / 54 که فرو فرستادن آب را براى عذاب و غرق شدن قوم نوح حکایت مى‌کند، گونه تعبیر با آیات پیشین متفاوت است و از گشودن درهاى آسمان با آبى فراوان و پى در پى سخن رفته است: « فَفَتحنَا أَبوبَ السَّماء بِماءٍ مُنهَمِر ». نکته برجسته و تأکید شده در تمام این آیات، این است که « خداوند » آب را از آسمان فرو مى‌فرستد. در آیه 69 واقعه / 56 توان فرو فرستادن آب از انسان نفى شده و فقط به خداوند اختصاص یافته است: « ءَأَنتُم أَنزلتُموهُ مِن المُزنِ أَم نَحنُ المُنزِلون ». در مقصود از سماء، تفاسیرى کم و بیش گوناگون از سوى مفسران ارائه شده است: برخى گفته‌اند: باران، آبى است که از زیر عرش خدا بیرون آمده، از آسمانى به آسمانِ پایین‌تر فرو مى‌ریزد تا به آسمان دنیا مى‌رسد و در محلى به نام « ایرم » جمع مى‌شود؛ آن‌گاه ابرهاى سیاه به طرف آن رفته، از آن سیراب مى‌شوند؛ سپس خداوند آن را به هر کجا که مى‌خواهد مى‌فرستد .(1) عکرمه گفته است: آب از آسمان هفتم بر روى ابرها فرو مى‌ریزد که هر قطره آن به اندازه یک شتر است .(2) از حسن بصرى پرسیده شد که باران از آسمان است یا ابر ؟ پاسخ داد: از آسمان است و ابر، عَلَمى است که آب از آسمان بر آن فرو مى‌ریزد. نظیر این تفسیر از سدّى نیز نقل شده است .(3) ریشه این نوع تفسیر از آیات را که امروزه قابل اثبات نیست مى‌توان در روایات اسرائیلى مشاهده کرد؛ چنان‌که از کعب نقل شده است: ابر، غربال باران است و اگر هنگام نزول آب از آسمان ابر نمى‌بود، آب همه آن‌چه را که روى زمین بود، از بین مى‌بُرد .(4) وهب‌بن منبه گفته است که نمى‌دانم باران، قطره‌اى است که از آسمان بر ابر فرو ریخته یا در خود ابر ایجادشده است .(5) از میان مفسّرانِ متأخّر، فخررازى ( م. 606 ) در این باره یک‌سان نظر نداده است. وى در تفسیر آیه 164 بقره / 2 ابتدا سه احتمال درباره مبدأ نزول آب را بیان کرده است: 1. آسمان؛ 2. ابر؛ 3. بر اثر حرارت خورشید بخار آب از سطح زمین برخاسته، به طبقات سرد جوّ مى‌رسد و پس از پیوستن به یک‌دیگر به صورت قطره‌هاى باران فرو مى‌ریزد؛ آن‌گاه خود با استناد به ظاهر آیه، نظر نخست را برگزیده است .(6) وى هم‌چنین در ذیل آیه 99 انعام / 6 سه نظر پیشین را نقل کرده؛ بدون آن‌که یکى از آن‌ها را ترجیح دهد؛ هر چند نظر جُبّایى را که مبدأ نزول آب را آسمان مى‌دانسته، به صورت مشروح و همراه با ادلّه‌اش بیان مى‌کند. از مهم‌ترین ادلّه جبّایى، این است که ظاهر آیات، بر نزول آب از آسمان دلالت دارد و هیچ دلیلى محال بودن آن را اثبات نکرده است .(7) فخررازى برخلاف نظر اوّلش در ذیل آیه 32 ابراهیم / 14 مى‌گوید: درباره مبدأ نزول باران دو رأى است: 1. مقصود از سماء ابر است و آب از آن نازل مى‌شود؛ 2. آب از خود آسمان نازل مى‌شود؛ ولى این نظر بعید است؛ زیرا گاهى اتّفاق مى‌افتد که کسى در دامنه کوه قرار دارد و نزول باران را مشاهده مى‌کند؛ ولى همین که بر فراز قله کوه مى‌رود، ابر را پایین‌تر از قلّه مى‌بیند و در آن جا نشانى از باران نیست ؛(8) با این حال، فخر معتقد است: نظر فیلسوفان درباره نزول آب که منشأ آن را ابرهاى تشکیل شده از بخارهاى متصاعد از زمین مى‌دانند، درست نیست؛ زیرا مستلزم نفى فاعل مختار، و قدیم شمردن عالم است .(9) عدّه‌اى دیگر از مفسّران با توجّه به کاربرد واژه « سماء » در معناى ابر که میان عرب رایج بوده ،(10) معتقدند که باران ازابر فرود مى‌آید، نه آسمان ؛(11) امّا پاره‌اى از مفسّران، « سماء » را به معناى حقیقى خودش ( جهت بالا ) دانسته‌اند ؛(12) یعنى مقصود از سماء کاربرد عرفى آن، فضا است که بر زمین محیط است و بیننده آن را هم‌چون قبّه‌اى آبى رنگ مى‌بیند ؛(13) چنان‌که حدیث پیش‌گفته امام‌سجاد علیه‌السلام به همین معنا تصریح دارد. ابرهاى آسمان از آب‌هاى سطحى زمین به ویژه دریاها که بر اثر حرارت خورشید تبخیر شده، تشکیل مى‌شود؛ امّا قرآن کریم دریاها را منبع تأمین آب مورد نیاز مردم معرّفى نکرده؛ بااین که در 40 آیه، از دریاها یاد شده است. آن‌چه در یادکرد نام دریاها برجسته‌تر مى‌نماید، تسخیرآب دریاها براى انسان است تا در آن‌ها، کشتى \* براند و روزى به دست آورد: « اَللّهُ الَّذى سَخَّر لَکم البَحر لِتَجرِى الفُلکُفِیه بِأَمرِهِ .» ( جاثیه / 45، 12 ) مفسران معاصر، آیه 11 طارق / 86 ( والسَّماءِ ذاتِ الرَّجعِ ) را با توجّه به معناى رجع ( بازگرداندن ) اشاره به این دانسته‌اند که سرچشمه آب باران، آب‌هاى زمینى به ویژه آب دریاها است ؛(14) به هر حال در بخشى از این آیات، آب نازل شده از آسمان با صفت ویژه‌اى همراه شده که از بار معنایى خاصّى متناسب و مرتبط با مجموعه آیات برخوردار است؛ به طور مثال در آیه 48 فرقان / 25، با وصف « طهور » آمده و در آیه 9 ق / 50، « مبارک » ( داراى خیر و نفع فراوان )(15) خوانده شده است: « و نَزَّلنا مِن السَّماءِ مَاءً مُبرکا » و در آیه 14 نبأ / 78 با صفت « ثجّاج » ( زیاد )(16) همراه است: « و أَنزلنَا مِن المُعصِرتِ مَاءً ثَجَّاجا ». « بِقَدَر » صفت دیگرى است که در آیه 18 مؤمنون / 23 و 11 زخرف / 43 به آن اشاره شده است: « و أَنزَلنا مِن السَّماءِ مَاءً بِقَدرٍ »؛ یعنى آب را به اندازه معین و متناوب (17) یا به اندازه نیاز مردم یا به اندازه‌اى که به آنان سود رساند و زیان‌بار نباشد ،(18) به زمین فرو فرستادیم. تفسیرى از ابن‌مسعود درباره « قَدَر » نقل شده که مى‌گوید: میزان نزول باران از آسمان در سال‌هاى گوناگون برابر است؛ امّا این‌که این باران‌ها در کجا ببارد، آن را تقدیر الهى مشخّص مى‌کند .(19) برخى نیز مقصود از قدر را تقدیر الهى گرفته، برآنند که نزول باران از آسمان به همان اندازه‌اى است که خداوند براساس حکمت و تدبیر خود مقدّر کرده است؛ بدون آن‌که قطره‌اى کم یا زیاد شود .(20)

1. الدرّالمنثور، ج 1، ص 86.

2. همان.

3. همان، ج 3، ص 477.

4. الدرّالمنثور، ج 1، ص 86 .

5. الدّرالمنثور، ج 1، ص 86 .

6. التفسير الكبير، ج 4، ص 223.

7. همان، ج 13، ص 105 ـ 107.

8. التفسير الكبير، ج 19، ص 126 و ج 29، ص 36.

9. همان، ج4، ص223 و ج 19، ص 176؛ الكشّاف، ج1، ص 83 .

10. مقاييس، ج3، ص98، «سمو»؛ لسان‌العرب، ج6، ص378 و 379،«سما».

11. مجمع‌البيان، ج 1، ص 155؛ ابن‌كثير، ج 1، ص 60 ؛ روح‌المعانى، مج 1، ج 1، ص 302.

12. التبيان، ج 1، ص 101؛ قرطبى، ج 1، ص 151؛ روح‌المعانى، مج 1، ج 1، ص 302.

13. التحريروالتنوير، ج 1، ص 331؛ الميزان، ج 15، ص 23.

14. اسرار الكون فى القرآن، ص 112.

15. الكشّاف، ج 4، ص 381.

16. الكشاف، ج 4، ص 686 .

17. التحريروالتنوير، ج 18، ص 29.

18. الكشّاف، ج 3، ص 179؛ روض‌الجنان، ج 14، ص 14؛ ابن‌كثير، ج 3، ص 253.

19. كشف‌الاسرار، ج 6 ، ص 430.

20. الميزان، ج 15، ص 23.

کوه ها

کوه‌ها نیز از مخازن آبند که افزون بر تأثیر در نزول آب از آسمان، نقش مهم‌ترى نیز در ذخیره‌سازى آن دارند که به تدریج، آب مورد نیاز بشر را از طریق نهرها، رودها و یا چشمه‌ها تأمین مى‌کنند .(1) در آیه 3 رعد / 13 از آفرینش کوه‌ها و در پى آن، ایجاد رودها به دست خداوند خبر داده شده است: « و هُو الَّذِى مَدَّ الأَرضَ و جَعلَ فِیهَا رَوسِىَ و أَنهـرا ». آیه 27 مرسلات / 77 نیز به روشنى مى‌گوید: ما در زمین کوه‌هاى سر به فلک کشیده پدید آوردیم و براى شما آب شیرین و گوارا فراهم ساختیم :« و جَعلنَا فِیها رَوسِىَ شـمِخـتٍ و أَسقَینـکُم مَاءً فراتا ». برخى مفسّران بر آنند که نکره بودن « ماءً فُراتا » در سیاق امتنان، دلالت دارد بر این‌که همه آب‌هاى شیرین موجود در زمین از آسمان است و ذکر آن پس از ذکر ایجاد کوه‌ها در زمین، از نقش و تأثیر کوه‌ها در پیدایش رودهاى کوچک و بزرگ و تأمین آب گوارا براى انسان خبر مى‌دهد .(2) آنان با توجّه به پژوهش‌هاى علمى بر این باورند که بخار آب به صورت ابر در مى‌آید و هنگام رسیدن به طبقات سرد جَو پس از سرد و متراکم شدن، به باران و برف \* تبدیل مى‌شود و مهم‌ترین عاملِ سرد شدن جو و نزول باران، قلّه‌هاى کوه‌ها و بادهایند و آیه پیشین به همین معنا اشاره دارد .(3) در آیه 15 نحل / 16 نیز از کوه‌ها در کنار نهرها یاد شده است: « و أَلقىَ فِى‌الأَرضِ رَوسِى أَن تَمِیدَبِکُم و أَنهـرا ». کوه‌ها نه تنها در تأمین دائم آب آشامیدنى براى انسان نقش اساسى دارند، بلکه آب مورد نیاز انواع درختان و گیاهان را نیز تأمین مى‌کنند. آیه 7 ق / 50 که در آن از رویش گیاهان پس از ایجاد کوه‌ها در زمین، سخن رفته، به این حقیقت اشاره دارد: « والأَرضَ مَددنهَا و أَلقَینا فِیها رَوسى و أَنبتنَا فِیها من کُلِّ زَوجٍ بَهِیج ». آیه 18 مؤمنون / 23، از اسکان و ذخیره‌سازى آبِ نازل شده از آسمان در زمین خبر مى‌دهد: « و أَنزلنَا مِن السَّماء مَاءً بِقَدَر فَأَسکنّـه فِى‌الأَرضِ » که در یک تفسیر از آیه، مقصود از اسکان آب، برف‌هاى انباشته شده بر فراز قله‌هاى کوه‌ها دانسته شده (4) که به تدریج ذوب شده، با سرازیر شدن به دامنه کوه‌ها، آب مورد نیاز در تمام فصل‌هاى سال را در اختیار اهل زمین قرار مى‌دهد. تفسیر مشهورترى از اسکان آب در زمین، مقصود از آن را ذخیره شدن آب‌هاى باران در درون زمین مى‌داند .(5) حدیثى از امام باقر علیه‌السلام نیز به هر دو تفسیر از اسکان آب اشاره دارد. این حدیث مى‌گوید: مراد از آن، نهرها، چشمه‌ها و چاه‌ها است .(6) به جز این، آیه، زمین را مخزنى دیگر براى آب باران دانسته است. آیه 21 زمر / 39 نیز به منابع زیرزمینى آب اشاره کرده و یکى از نعمت‌هاى خداوند را نزول آب از آسمان و فرو بردن آرام و تدریجى در زمین و هدایت آن به سوى چشمه‌ها دانسته است: « أَلَم تَرَ أَنَّ اللّهَ أَنزلَ مِن السَّماءِ مَاءً فَسلَکهُ یَنـبیعَ فِى‌الأَرضِ ». براساس این آیه، منشأ اصلى آب‌هاى زیرزمینى آبى است که از آسمان نازل شده (7) و پس از نزول، بخشى از آن در نهرها و رودها جارى مى‌شود و این آیه از بخش دیگر آن خبر مى‌دهد که از راه منافذ زمین به درون آن فرو مى‌رود؛ آن‌گاه آبى که در مناطق مرتفع در زمین فرو رفته، اغلب از طریق چشمه‌ها به سطح زمین مى‌آید و بخشى که در دشت‌ها و مناطق پست، در زمین فرو مى‌رود، از طریق کندن چاه، قابل دست‌یابى است .(8) از دیگر آیات در این باره، آیه 22 حجر / 15 است که به آب‌هاى ذخیره شده در زیرزمین نیز اشاره دارد: « فَأَنزلنَا مِن السَّماءِ مَاءً فَأَسقَینـکُموهُ و مَا أَنتُم لَهُ بِخزِنین ». این آیه مى‌گوید: خداوند از آسمان براى شما آب فراهم کرد؛ در حالى که شما پیش از نزول و پس از آن، حافظ و نگه‌دارنده آن نبودید؛ بلکه فقط خداوند است که آب را براى شما نگه‌دارى مى‌کند؛ سپس به اندازه نیاز از طریق چشمه‌ها و از دل زمین بیرون مى‌آورد .(9) چاه \* و چشمه، دو راه دست‌یابى به آب‌هاى زیرزمینى است که در آیاتى، از آن دو نام برده شده است. از چاه، جز چند مورد به طور مثال در آیه 19 یوسف / 12 و 23 قصص / 28 در ماجراى حکایت اقوامى از گذشتگان یاد نشده که در ضمن، اشاره‌اى به تاریخچه استفاده از آب چاه نیز هست؛ امّا چشمه، افزون بر این‌که در آیات بیش‌ترى از آن یاد شده، یکى از نعمت‌هاى الهى به انسان نیز دانسته شده است. ( یس / 36، 34؛ شعراء / 26، 133 و 134 و ... ) درباره آب چشمه، از یک سو، جوشش آن از زمین را به خدا نسبت داده ( همان آیات ) و از سوى دیگر، آیه 30 ملک / 67 ناتوانى انسان را از استخراج آب از زمین اعمّ از چشمه و چاه به مردم یادآورى و فقط خدا را توانا بر آن معرّفى مى‌کند: « قُل أَرءَیتُم إِن أَصبَحَ مَاؤُکُم غَورا فَمن یَأتِیکُم بِمَاءٍ مَعِین ».

1. الميزان، ج 20، ص 153.

2. الاشارات العلميه فى الآيات الكونيّه، ص 88 .

3. التفسير العلمى للآيات الكونيّه، ص 380.

4. الكشّاف، ج 3، ص 180.

5. مجمع‌البيان، ج 7، ص 162؛ قرطبى، ج 12، ص 75.

6. قمى، ج 2، ص 91.

7. من علوم الأرض القرآنيّه، ص 105.

8. التفسير العلمى للآيات الكونيّه، ص 111 ـ 117.

9. مجمع‌البيان، ج 6 ، ص 513 ؛ الركام المزنى، ص 39؛ فرهنگ جهاد، ش 7 و 8 ، ص 175.

تشبیه وتمثیل به آب

درچندآیه، حقایقى‌معنوى‌و غیر محسوس، به آب و برخى از آثار آن در طبیعت تشبیه شده است: 1. در آیه 24 یونس / 10 زندگى دنیا به آبى تشبیه شده که خدا از آسمان فرو مى‌فرستد وسبب رویش گیاهان‌گوناگون‌و سرسبزى و خرّمى شده، زمین به اوج زیبایى و آراستگى مى‌رسد و به اهل زمین، حالت اطمینانى دست مى‌دهد که قادرند از آن بهره گیرند؛ ولى پس از چندى، آن گیاهان به خشکى مى‌گراید و درو مى‌شود؛ به طورى که گویا دیروز خبرى از آن زیبایى نبوده است: « إِنَّمامَثلُ الحیوةِ الدّنیاکَماءٍأنزلنهُ من‌السّماءِ فَاختَلطَ بِه نَباتُ‌الأَرضِ مِمّا یَأکلُ‌النّاسُ والأَنعمُ حَتّى إذَا أَخذَتِ الأَرضُ زُخرُفَها و ازَّیّنَت و ظَنَّ أَهلُها أَنّهم قـدِرُون عَلَیها أَتـلـها أَمرُنا لَیلاً أو نَهاراً فَجَعلنها حَصِیداً کَأَن لَم‌تَغنَ بِالأَمسِ ». همین تشبیه درآیه 45 کهف / 18 نیزدیده مى‌شود و درآیه 20حدید / 57 گسترده‌ترو با بیانى دیگر آمده است. دراین آیه براى زندگى‌دنیاپنج ویژگى یا حالت یا پنج مرحله‌بیان شده‌است: بازى، سرگرمى، تجمّل‌گرایى، فخرفروشى و افزون‌طلبى در دارایى‌ها و فرزندان؛ آن‌گاه به بارانى که سبب رویش گیاهان متنوّع مى‌شود و کشاورزان را به شگفتى وا مى‌دارد، تشبیه شده است. در این سه آیه که از نوع تشبیه تمثیلى است، وجه شباهت بین زندگانى دنیا و نزول آب از آسمان با تأثیرهاى بعدى‌اش این است که هر دو به سرعت سپرى مى‌شوند ؛(1) از این رو این آیات انسان را از فریفته شدن به ظواهر لذّت‌بخش و زودگذر زندگى دنیا بازمى‌دارد: « و مَا الحَیوةُ الدُّنیا إِلاّ مَتـعُ الغُرورِ .» 2. در آیات متعدّدى، چگونگى زنده شدن دوباره مردم پس از مرگ و برانگیخته شدن از قبرها، با اجمال به چگونگى رویش گیاهان از زمین در پى نزول آب از آسمان تشبیه شده است :(2) « حَتّى إِذا أَقَلَّت سَحاباً ثِقالاً سُقنـهُ لِبلدٍ مَیّتٍ فَأَنزلنا بِه المَاءَ فَأَخرجنَا بِه مِن کُلِّ الثَّمرتِ کَذلکَ نُخرجُ‌المَوتى لَعلّکُم تَذکَّرونَ ». ( اعراف / 7، 57 ) نیز فاطر / 35، 9؛ زخرف / 43، 11؛ ق / 50، 11. 3. در آیه 17 رعد / 13 « حق \*» به آب و در مقابل، « باطل » به کف روى آب تشبیه شده است: « أَنزلَ مِن‌السَّماءِ مَاءً فَسالَت أَودِیةٌ بِقَدرِها فَاحتَملَ السَّیلُ زَبداً رَابِیا ... کَذلکِ یَضربُ اللّهُ الحَقَّ و البـطِلَ ». ادامه آیه مى‌گوید: کف \* روى آب ماندگار نیست؛ امّا آب که سودمند است، در زمین ماندگار است و خداوند چنین روشن مثال مى‌زند که حق به دلیل سودمندى‌اش ماندگار است و باطل از میان مى‌رود: « فَأمَّا الزَّبدُ فَیذهَبُ جُفاءً و أمّا مَایَنفعُ النّاسَ فَیَمکُثُ فِى‌الأَرضِ کَذلِکَ یَضرِبُ اللّهُ الأَمثالَ ». ابن‌عبّاس، در روایتى آب را تمثیلى از عمل صالح دانسته که براى صاحبش باقى مى‌ماند و کف روى آب را تمثیلى از عمل سوء دانسته که ماندگار نیست .(3) همو در نقل دیگرى، آب و کف در آیه پیشین را تمثیلى از یقین و شک دانسته است. او مى‌گوید: همان‌گونه که وادى‌ها، به قدر گنجایش خود، آب فرو آمده از آسمان را در خود جاى مى‌دهند، دل‌ها نیز به قدر استعداد خود از یقین، و شک برخوردار مى‌شوند؛ آن‌گاه یقین سبب سودمندى عمل مى‌شود و عمل با شک سودى نمى‌دهد و همان‌گونه که کف روى آب از میان مى‌رود، خداوند شک را وامى‌نهد و یقین را چون آبى که ماندگار است، مى‌پذیرد .(4) برخى دیگر از مفسّران « حق » در این آیه را قرآن عظیم دانسته‌اند که از جانب قدس ربوبى بر دل‌هاى خالى از آن با استعدادهاى گوناگون فیضان یافته است و مى‌یابد و هرکس به قدر استعداد خود در جهت زندگى دنیا و آخرت از آن بهره مى‌برد ؛(5) علاّمه طباطبایى در جلد 3 المیزان ذیل آیه 7 آل‌عمران / 3 مطلب دقیقى دارد که قابل استفاده است. افزون بر این موارد، در روایاتى از برخى امامان معصوم علیهم‌السلام نقل شده که آب به معناى فراتر از معناى اوّلى و ظاهرى‌اش تأویل برده شده است؛ براى مثال در ذیل آیه 30 ملک / 67 که مى‌گوید: به من خبر دهید اگر آب‌هاى شما در زمین فرو رود، چه کسى مى‌تواند آب جارى و گوارا را در دسترس شما قرار دهد: « قُل أَرءیتُم إِن أَصبحَ مَاؤُکُم غَورا فَمن یَأتِیکُم بِمَاءٍ مَعِینٍ ». در روایاتى از امام‌باقر و امام‌صادق علیهماالسلام « ماء » بر امام تطبیق داده شده و آمده است که اگر امامِ شما از دست رفت، چه کسى امام جدیدى براى شما مى‌آورد ؟(6) در روایت دیگرى از امام‌رضا علیه‌السلام آب در این آیه، به علم امام تفسیر شده است. امام فرمود: امامان، درها و راه‌هاى شما به سوى معرفت الهى و نزدیکى به خدایند و مقصود از « ماؤکم » در این آیه، همین راه‌ها است که ائمه‌اند و مراد از: « فَمن یَأتِیکُم بماءٍ مَعِینٍ » این است که چه کسى علم امام را براى شما مى‌آورد .(7) مورد دیگر در ذیل آیه 16 جن / 72 گزارش شده است: « و أَلَّوِاستَقـموا عَلَى الطَّرِیقةِ لَأَسقَینـهم مَاءً غَدَقاً ». آب بسیار در این آیه، به علم فراوان تفسیر شده که خداوند، آن را در دسترس مردم قرار داده است و مردم آن را از امامان فرا مى‌گیرند: لأفدناهم علماً کثیراً یتعلّمونه من الائمّة .(8) در روایت دیگرى به ایمان تفسیر شده است .(9)

1. الكشّاف، ج 2، ص 340.

2. التحرير و التنوير، ج 8 ، بخش دوم، ص 183؛ مع آيات اللّه، ص 299.

3. الدرّالمنثور، ج 4، ص 633 .

4. الدرّالمنثور، ج 4، ص 632 .

5. روح‌المعانى، مج 8، ج 13، ص 189؛ التفسير الكبير، ج 19، ص 35؛ الدرالمنثور، ج 4، ص 635.

6. الكافى، ج 1، ص 339؛ قمى، ج 2، ص 397؛ الصافى، ج 5 ، ص 205 و 206.

7. الصافى، ج 5 ، ص 205.

8. همان، ص 236.

9. الكافى، ج 1، ص 220؛ الصافى، ج 5 ، ص 236.

آب در آخرت

آیاتى چنداز وجود آب در آخرت به صورت چشمه‌ها ( انسان / 76، 6؛ مطففین / 83، 28 ) و نوشیدنى‌ها ( ص / 38، 51؛ انسان / 76، 21 ) خبر مى‌دهد که بندگان ویژه خداوند و اهل‌بهشت از آن مى‌نوشند. وصف آب در این آیات، آن را فراتر از آب دنیا و با ویژگى‌هایى برتر از آن مى‌شناساند. آیه 15 محمّد / 47 از وجود چهار نوع نهر در بهشت خبر مى‌دهد که به پرهیزگاران وعده داده شده و یک نوع آن، نهرهایى از آب است که بدبو نمى‌شود: « فِیها أَنـهرٌ مِن مَاءٍ غَیرِ ءَاسِنٍ ». آیه 31 واقعه / 56 از آبِ همیشه جارى براى بهشتیان که هرگز قطع نمى‌شود، خبر مى‌دهد: « و ماءٍ مسکوب ». مفسّرانى چون قرطبى، این نکته را مطرح کرده‌اند که موقعیّت جغرافیایى جزیره‌العرب با بیابان‌هاى سوزان و کم آب به طورى که اغلب با طناب و دلو از اعماق زمین آب به دست مى‌آوردند ( یا از آب‌هاى مانده و بدبو استفاده مى‌کردند ) و کمبود نهرهاى جارى در میان آن‌ها سبب شده که خداوند، نهرهاى پرآب در بهشت را به آن‌ها وعده دهد ؛(1) امّا نباید غفلت کرد که وجود چشمه‌ها و نهرهاى پرآب، فى نفسه براى هر انسانى حتى آنان که در پرآب‌ترین مناطق به سر مى‌برند، فرح‌انگیز و نعمتى بس بزرگ به شمار مى‌آید.

از سوى دیگر، آب یکى از نوشیدنى‌هاى اهل دوزخ نیز شمرده شده است؛ امّا این آب گاه به جوشان ( حمیم ) وصف شده است که هنگام تشنگى اهل‌جهنّم به آن‌ها داده مى‌شود؛ آن‌گاه اندرونشان را پاره پاره مى‌کند: « و سُقُوا ماءً حَمِیمًا فَقطَّعَ أَمعَاءَهُم .» ( محمد / 47، 15 ) نیز آیات 70 انعام / 6؛ 4 یونس / 10. گاه به صدید ( چرکابه ) « مَاءٍ صَدیدٍ » ( ابراهیم / 14، 16 ) و گاه به فلز گداخته‌اى تشبیه شده که اگر ظالمان در جهنم \* آب بطلبند، آبى چون فلز گداخته به آنان داده مى‌شود که صورت‌هایشان را بریان خواهد کرد: « و إِن یَستغِیثوا یُغاثوا بِماءٍ کَالمُهلِ یَشوِى الوُجُوهَ .» ( کهف / 18، 29 ) آیه 50 اعراف / 7 نیز از تقاضاى اهل‌دوزخ خبر داده که از اهل‌بهشت مى‌خواهند مقدارى آب بر آنان فرو ریزند و پاسخ مى‌شنوند که خداوند آن آب را بر کافران حرام کرده است: « و نَادى أَصحـبُ النّارِ أصحـبَ الجَنّةِ أَن أَفِیضوا عَلینَا مِن‌الماءِ أَو مِمّا رَزقکُمُ اللّهُ قالوا إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُما عَلى الکـفِرِینَ ».

1. قرطبى، ج 17، ص 136.

منابع

منابع

احکام‌القرآن، ابن‌العربى؛ احکام القرآن، جصاص؛ ادوار فقه؛ اسرارالکون فى‌القرآن؛ الاشارات العلمیه فى الآیات الکونیّه؛ بحارالانوار؛ البحرالمحیط؛ البدایة والنهایه؛ التبیان فى تفسیر القرآن؛ تفسیرالقرآن الکریم، ملاصدرا؛ تعلیقات ملاعلى نورى؛ تفسیرالآیات الکونیّه؛ تفسیرالتحریروالتنویر؛ تفسیر الصافى؛ التفسیرالعلمى للآیات الکونیّه؛ تفسیرالقرآن العظیم، ابن‌کثیر؛ تفسیر القمى؛ التفسیرالکبیر؛ تفسیر نورالثقلین؛ التمهید فى علوم‌القرآن؛ التنقیح فى شرح العروة الوثقى؛ جامع‌البیان عن تأویل آى‌القرآن؛ الجامع لأحکام القرآن، قرطبى؛ الدّرّالمنثور فى‌التفسیر بالمأثور؛ الرکام المزنى و الظواهرالجوّیّه؛ روح‌المعانى فى تفسیر القرآن العظیم؛ روض‌الجنان و روح‌الجنان؛ سنن ابن‌ماجه؛ شرح فصوص الحکم، قیصرى؛ فرهنگ جهاد؛ فقه القرآن، راوندى؛ فى ظلال القرآن؛ الکافى؛ کتاب الخصال؛ الکشّاف؛ کشف‌الاسرار و عدّه‌الابرار؛ کنزالعرفان؛ کنزالعمّال؛ لسان‌العرب؛ مجمع‌البیان فى تفسیر القرآن؛ مطهّرات در اسلام؛ مع آیات‌اللّه فى کتاب‌اللّه؛ معانى‌الأخبار؛ المعجم‌المفهرس؛ معجم مقاییس‌اللغه؛ مفردات الفاظ القرآن؛ من علوم الأرض القرآنیّه؛ المیزان فى تفسیر القرآن؛ وسائل‌الشیعه.

پدیدآور

سید محمود دشتى

### دانشنامه بزرگ اسلامی 1

مقاله اول در باره آب در دانشنامه بزرگ اسلامی در آدرس ذیل

<https://www.cgie.org.ir/fa/article/266215/%D8%A2%D8%A8%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87>

آب، ماده

آب

نویسنده (ها) : احمد پاکتچی

آب، ماده‌ای مرکب از هیدروژن و اکسیژن با فرمول شیمیایی H2o که در شرایط عادی مایع، و خالصِ آن بی‌بو و بی‌مزه، و اندکِ آن بی‌رنگ است، ولی بسیارِ آن آبی به نظر می‌رسد. آب شامل این بخشها ست:

I. در طبیعت

در چاپ اول آمده است.

II. در جهان اسلام

در چاپ اول آمده است.

III. در فقه اسلامی (جایگزین مقالۀ دبا)

الف ـ آب به‌عنـوان مطهِّر

در جـایـی از قـرآن کریـم، آب وسیله‌ای برای تطهیر انسان دانسته شده (انفال/ ۸/ ۱۱: وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ)، و در جای دیگر، آب با وصف «طَهور» خوانده شده است (فرقان/ ۲۵/ ۴۸). قدر متیقّن از دلالتِ آیۀ اخیر، طاهربودن آب است و دربارۀ دلالت آن بر مطهِّربودن آب، در میان فقیهان و مفسران اتفاق‌نظر وجود ندارد (مثلاً نک‍ : طوسی، الخلاف، ۱/ ۱؛ ابن‌قدامه، ۱/ ۳۷). به‌هرتقدیر، دلالت آیـۀ نخست بر مطهِّربودن آب به‌مراتب صریح‌تر است.

در احادیث نیز از طهوربودن آب به اشکال مختلف گفت‌وگو شده است. در آغاز، باید از حدیث مشهور نبوی: «اَلماءُ طَهُورٌ لٰایُنَجِّسُهُ شیءٌ: آب طهور است و چیزی آن را نجس نمی‌سازد» سخن به میان آورد که افزون‌بر طهارت آب، بر پلیدی‌ناپذیری آن نیز دلالت دارد (نک‍ : ابوداوود، سنن، ۱/ ۱۷- ۱۸؛ ترمذی، ۱/ ۹۵-۹۶). نمونۀ دیگر حدیث نبویِ «اَلماءُ یُطَهِّرُ وَ لٰایُطَهَّرُ» است که در آن افزون‌بر پاک‌کننده(مطهِّر)بودن آب، به این نکتۀ مسلم فقهی نیز تصریح شده است که آب ناپاک هرگز با مطهِّری جز آبْ پاک (طاهر)

نمی‌گردد (نک‍ : کلینی، ۳/ ۱؛ طوسی، تهذیب ... ، ۱/ ۲۱۵). به احـادیث یادشده، حدیث مشهور نبوی را باید اضافه کرد که در سخن از دریا با عبارتِ «هُوَ الطَّهورُ ماؤُهُ، اَلْحِلُّ مَیْتَتُهُ»، آب آن را طهور دانسته است (نک‍ : ابوداوود، همان، ۱/ ۲۱؛ ترمذی، ۱/ ۱۰۱).

آب در فقه اسلامی، به‌عنوان مطهِّر دو کاربرد متمایز دارد: نخست، در برطرف‌ساختن نجاست از اشیاء یا از بدن انسان که دراصطلاح بدان «دفع خَبَث» اطلاق می‌گردد و دیگر، در وضو و غسل و کلاً در برطرف‌کردن نوعی آلایش معنوی که بدان «رفع حَدَث» گفته می‌شود. کیفیت و شیوۀ شست‌وشو برای برطرف‌کردن خبث و حدث با آب، بسته به هر موضوع، آداب و دستورات ویژه‌ای دارد (نک‍ : دبا، طهـارت؛ غسـل؛ وضو)، ولی آنچه تقریبـاً به‌طـور مشترک دیده می‌شود، این است که مایع شوینده، هم در دفع خبث و هم در رفع حدث، نزد قریب‌به‌اتفاق مذاهب «آب مطلق» است. آب مطلق، تمامیِ آبهایی است که در عرف مردم مطلقاً و بدون قید به آن «آب» گفته می‌شود و مایعاتی چون افشرۀ میوه یا آمیزه‌هایی که از آب و ماده‌ای دیگر فراهم می‌آیند و در کاربـرد عرف، عنوانی مطلق و بدون تقییدِ «آب» بر آنها جاری نمی‌گردد، «آب مُضاف» یا «آب مقیَّد» خوانده می‌شوند. با وجود اتفاق نسبی مذاهب اسلامی بر وجوب کاربرد آب مطلق در طهارت، از نظر تاریخی پاره‌ای آراء ویژه نیز وجود دارد.

دربارۀ رفع حدث، از اَصَمّ، یکی از فقیهان کهن اهل سنت، قول به جواز کاربرد آب مضاف به‌طور عام نقل شده است. همچنین فقیهانی چون حسن بصری، عکرمه از تابعین، ابن‌راهویه، اوزاعی از فقیهان اصحاب حدیث و با دامنه‌ای محدودتر در تجویز، ابوحنیفه، رفع حدث به نبیذ را جـایز شمـرده‌اند (نک‍ : طوسی، الخلاف، ۱/ ۲؛ ابن‌هبیره، ۱/ ۵۱؛ ابن‌قدامه، ۱/ ۳۸- ۳۹). نیز ابن‌بابویه قمی از امامیه، و ابن‌شعبان از مالکیه تنها گلاب (ماءالورد) را در تجویز مستثنا شمرده‌اند (نک‍ : ابن‌رشد، ۱/ ۲۷؛ علامۀ حلی، ۱/ ۱۲-۱۳؛ قس: ابن‌بابویه، ۱/ ۶). در میان فقهای متقدم اباضیه نیز اقوال مشابهی وجود داشته است (نک‍ : کندی، ۷/ ۲۵).

دربارۀ کاربرد آب مضاف در دفع خبث، نخست باید به نظر ابوحنیفه اشاره کرد که هر مایع زایل‌کنندۀ عین نجاست را دافع خبث می‌شمارد و این نظر برخاسته از دیدگاه ویژۀ او مبنی بر غیرتعبدی‌بـودن تطهیر خبث است (نک‍ : دبا، ۵/ ۳۹۵-۳۹۶). این نظر نزد فقیهان امامی و اباضی نیز هوادارانی داشته است و یکی از اقوال منقول از احمد بن حنبل نیز هست (نک‍ : طوسی، علامۀ حلی، ابن‌هبیره، کندی، همانجاها؛ ابن‌قدامه، ۱/ ۳۹-۴۰).

آب مطلق از نظر منبع تهیه بر اقسامی چند است: آب باران، آبی که از زمین بجوشد (آب نابع)، خواه بر زمین روان گردد (آب جاری)، خواه در محل جوشش باقی بماند. به‌هرروی، بدون لحاظ منبع، درصورتی‌که یکی از اوصاف سه‌گانۀ آب یعنی رنگ، بوی و مزه، در اثر برخورد با نجاست دگرگون شود، آب ناپاک می‌گردد و چون طاهر نیست، به طریق اولى مطهِّر هم نخواهد بود.

پاکی و پاک‌کنندگی «آب راکد»، یعنی آبی که بدون بارش و جوشش و بدون جریان در محلی مجتمع باشد، نزد برخی از مذاهب، رابطۀ مستقیمی با حجم آن دارد. ازهمین‌رو ست که برخی مذاهب فقهی، آب راکد را از حیث حجم به دو قسم قلیل و کثیر تقسیم نموده‌اند. «آب قلیل»، آبی است که حجم آن از حدّ نصاب کمتر است و به‌مجرد برخورد با نجاست، حتى بدون حصول تغییری در اوصاف سه‌گانه منفعل می‌گردد؛ درحالی‌که «آب کثیر»، مادام که یکی از اوصاف آن در اثر برخورد با نجاست دگرگون نشده باشد، بر پاکی و پاک‌کنندگی خود باقی است. حد نصاب آب کثیر در فقه امامیه بیشتر با اصطلاح «کُرّ»، و در فقه اهل سنت با اصطلاح «قُلَّتین» بیان گردیده است، ولی به‌طور محدود، کاربرد قلتین نزد امامیه و کُرّ نزد اهل سنت نمونه دارد (مثلاً نک‍ : ابن‌بابویه، همانجا؛ طوسی، تهذیب، ۱/ ۴۱۵، الخلاف، ۱/ ۲۹؛ ابن‌اثیر، ۴/ ۱۶۲). کُرّ یک مقیاس کیل بسیار کهن است که برای پیمودن غلات در عراق کاربردی وسیع داشته است و پیشینۀ آن به دورۀ بابلی می‌رسد (نک‍ : ابن‌منظور، ذیل کرر؛ گزنیوس، 499؛ هینتس، 42-43). ازآنجاکه همچون بسیاری از واحدهای اندازه‌گیری سنتی، مقدار کُرّ بسته به مکان، زمان و جنس مکیل قابل تغییر بوده است، هم در منابع عمومی و هم در منابع فقهی در تعیین دقیق آن اختلافـاتی به چشم می‌خورد (نک‍ : علامۀ حلی، ۱/ ۳-۴). قول مشهور در تعیین مقدار آب کرّ، به اعتبار وزن ۲۰۰‘۱ رطل عراقی (به گفتۀ برخی، رطل مدنی)، و به اعتبار حجم مکعبی به اضلاع شِبر (به گفتۀ برخی، ۳ شبر) است (نک‍ : همو، نیز طوسی، همانجاها؛ شهید اول، ۱۵؛ یزدی، ۱۳). اما قلتین، صیغۀ مثنّا از واژۀ «قُلّه» است که سبوی بزرگ سقایان را می‌گفتند و سبوهای ساختِ هَجَر (قِلال هجر)، عملاً در مدینه به‌عنوان واحدی برای اندازه‌گیری آب به شمـار می‌رفت (نک‍ : ابن‌منظور، ذیل قلل؛ محلی، ۱/ ۲۳-۲۴). شافعی آب قلتین یادشده در احادیث نبوی را برابر با آبی به وزن ۵۰۰ رطل بغدادی دانسته است، ولی در این مورد نظریات دیگری نیز ابراز شده است (نک‍ : طوسی، محلی، همانجاها؛ ابن‌قدامه، ۱/ ۵۲ بب‍ ؛ شربینی، ۱/ ۲۵).

اعتبار نصاب کرّ در انفعال‌ناپذیری آب راکد در فقه امامیه دیدگاهی مورد اتفاق است، ولی در مذاهب اهل سنت دربارۀ آب قلتین، نظریات متفاوتی ابراز شده است: شافعی حد نصاب قلتین را در تنجس یا عدم تنجس آب راکد در برخورد با نجاست معتبر شمرده است؛ مالک در روایت اشهر، بدون فرق‌نهادن میان آب قلیل و کثیر، بر آن است که تازمانی‌که یکی از اوصاف سه‌گانۀ آب تغییر نکرده، طاهر و مطهِّر است؛ در مذهب حنفی نیز حدّ نصاب قلتین معتبر نیست، اما برخلاف مالک، تساهلی در این باب دیده نمی‌شود و تنها در شرایطی خاص، به طهارت آب تماس‌یافته با نجاست، حکم شده است (نک‍ : طوسی، همان، ۱/ ۲۹-۳۰؛ ابن‌قدامه، ۱/ ۵۳ بب‍ ؛ شربینی، محلی، همـانجـاهـا؛ ابن‌رشد، ۱/ ۲۴؛ مرغینـانی، ۱/ ۶۴-۶۷، ۷۰؛ غنیمی، ۱/ ۲۰-۲۲).

در مذاهبی که حدّ نصاب معتبر شمرده می‌شود، دربارۀ چگونگی تطهیر آب قلیلِ ناپاک نیز بحث شده است. نزد امامیان، آب قلیل تنها در صورتی پاک می‌گردد که به آب کُرّ متصل شود (آب متصل به کُرّ)، ولی نزد شافعیان و حنبلیان، افزودن آب یا از زمین جوشیدن آب به اندازه‌ای که آن آب قلیل را به نصاب قلتین برساند، می‌تواند موجب تطهیر آن گردد (نک‍ : طوسی، همان، ۱/ ۳۰؛ ابن‌قدامه، ۱/ ۶۳-۶۴؛ شربینی، ۱/ ۲۱-۲۲).

آبی که برای رفع حدث مورد استفاده قرار گرفته است، دراصطلاح «آب مستعمل» خوانده می‌شود و پاکی و پاک‌کنندگیِ آن در میـان فقیهان مورد اختلاف است: ابویوسف آب مستعمل را ناپاک دانسته، و همین قول را به ابوحنیفه نیز نسبت داده است، اما برپایۀ روایت مشهور، آب مستعمل در دیدگاه ابوحنیفه طاهر است، ولی مطهِّر نیست. در این نظر، شافعی و احمد بن حنبل (در روایت اشهر) نیز با وی توافق دارند. مالک بن انس (در روایت اشهر) با قید کراهت، و داوود ظاهری بدون چنین قیدی، آب مستعمل را طاهر و مطهِّر دانسته‌اند و نظری مشابه در روایتی غیرمشهور از احمد بن حنبل نیز آمـده است (نک‍ : مرغینـانی، ۱/ ۷۴- ۷۸؛ غنیمی، ۱/ ۲۲-۲۴؛ شربینی، ۱/ ۲۰؛ محلی، ۱/ ۲۰؛ ابن‌هبیره، ۱/ ۵۴-۵۵؛ ابن‌قدامه، ۱/ ۴۷؛ ابن‌رشد، ۱/ ۲۷؛ خرشی، ۱/ ۷۴-۷۵؛ طوسی، الخلاف، ۱/ ۲۵).

در منابع فقهی امامیه، آب مستعمل طاهر و مطهِّر است و تنها دربارۀ آب مستعمل در غسل جنابت (آبی که تنها برای رفع حدث و نه دفع خبث به کار رفته باشد)، قول مشهور عدم جواز کاربرد آن در رفع حدث است، در عین اینکه طاهربودن این آب و مطهِّربودن آن در رفع خبث مورد پذیرش است (نک‍ : همانجا؛ محقق حلی، ۱/ ۱۶؛ علامۀ حلی، ۱/ ۱۲، گاه با الحاق برخی دیگر از غسلهای واجب). درصورتی‌که آب به‌کاررفته در طهارت غیرواجب، مانند تجدید وضو و غسلهای مستحب، نزد ابوحنیفه مطهِّر نیست و از شافعی و احمد بن حنبل نیز دو قول متفاوت نقل شده است، اما نزد امامیه و مالکیه رأی بر طاهریت و مطهِّریت آن است (نک‍ : طوسی، همان، ۱/ ۲۵-۲۶؛ ابن‌قدامه، ۱/ ۵۰؛ شربینی، همانجا؛ قس: خرشی، ۱/ ۷۵؛ مرغینانی، ۱/ ۷۸).

در کتب فقهی دربارۀ وضوگرفتن با آبی که با حرارت مصنوعی گرم شده (آب مُسَخَّن) یا آبی که در معرض تابش آفتاب گرم شده باشد (آب مُشَمَّس یا مسخن بالشمس) بحث ویژه‌ای وجود دارد. دربارۀ آب مشمس غالب فقها، به‌جز اکثریت حنابله و اندکی از مالکیه، به کراهت وضو نظر دارند، اما دربارۀ آب مسخن تنها مجاهد از تابعین به کراهت قائل شده است (نک‍ : طوسی، همان، ۱/ ۲؛ ابن‌قدامه، ۱/ ۴۵-۴۶؛ شربینی، ۱/ ۱۹؛ خرشی، ۱/ ۷۸؛ مرداوی، ۱/ ۲۴). حکم به کراهت در این موارد فقط برپایۀ عمل به روایت است و جنبۀ تعبدی دارد (برای دیگر روایات افزون‌بر این منابع فقهی، نک‍ : حر عاملی، ۱(۱)/ ۱۵۰-۱۵۱).

افزون‌بر آنچه گفته شد، دربارۀ آب آجن (آب مانده که طعم و رنگ گردانیده باشد) و آب مُذاب (آب حاصل از ذوب برف و یخ) نیز در مواردی بحث شده است.

در میان کتب تألیف‌شده در فقه یا احادیث فقهی، برخی آثار مستقل یا غیرمستقل با عنوان «کتاب المیاه» دیده می‌شود که موضوع آنها را انواع آبها و احکام آنها از نظر پاکی و پاک‌کنندگی تشکیل می‌دهد؛ از آن جمله می‌توان از این آثار نام برد: المیاه عثمان بن عیسى عامری کلابی، از نویسندگان امامیِ واقفی در سـدۀ ۲ ق/ ۸ م (نک‍ : نجـاشی، ۳۰۰؛ طوسی، الفهرست، ۱۲۰-۱۲۱)؛ «المیاه» احمد بن شعیب نسایی (د ۳۰۳ ق)، از صاحبان صحاح سته که جزئی از مجموعۀ سنن او سـت (نک‍ : نسـایی، ۱/ ۱۷۳ بب‍‌ )؛

«المیاه» ابن‌جنید اسکافی (د پیش از ۳۷۷ ق)، فقیه امامی که جزئی از مجموعۀ تهذیب الشیعۀ او ست (نجاشی، ۳۸۵-۳۸۶)؛ و المیاه محمد بن علی بن بابویه (د ۳۸۱ ق)، فقیه امامی که گویا کتابی مستقل بوده است (نک‍ : همو، ۳۸۹).

مـآخـذ

در پـایـان مقـالـه، بـخـش ب.

بخش فقه، علوم قرآنی و حدیث

ب ـ احکام مالی و اقتصادی آب

آبهای زمیـن را به‌طـور کلی، با یک نگرش عرفی، از نظر انباشتگی به دو گروه آبهای کلان، مشتمل بر دریاها، دریاچه‌ها و رودهای بزرگ، و آبهای خرد، مشتمل بر رودهای کوچک، چشمه‌ها، چاهها و دیگر منابع می‌توان بخش کرد. از دیدگاه اقتصادی مهم‌ترین بهره‌برداریها از آبهای کلان، دریانوردی و ماهیگیری است؛ درحالی‌که آبهای خرد عمدتاً از نقطه‌نظر مصرف کشاورزی و در درجۀ بعد، مصارف خانگی اهمیت اقتصادی دارند. ازاین‌رو، طبیعی است که هریک از آن دو، مقررات ویژه‌ای برای بهره‌برداری داشته باشند. البته در مقررات مربوط به آبهای خرد، به‌مراتب با جزئیات بیشتری بحث شده باشد.

مالکیت آب، جنبه‌های نظری

آبهـای کلان، یا درواقع دریاها و رودهای بزرگ، اگرچه می‌توانند منبعی برای تحصیل مال باشند، ولی خود مالیّت ندارند و ازهمین‌رو، سخن از مالکیت خصوصی دربارۀ آنها جایی ندارد. بحث از اینکه آبهای کلان از اموال عمومی و مباحات مشترک به شمار می‌آیند، در آثار برخی از فقها دیده می‌شود (مثلاً نک‍ : ابویوسف، ۹۳؛ قدوری، ۴/ ۱۳۹-۱۴۰: از محمد بن حسن شیبانی)، ولی به‌هرروی، این اصلی است که در فقه مذاهب گوناگون به‌طور ضمنی پذیرفته شده است. در منابع فقهی امامیه، گاه دریاها و رودهای بزرگ در زمرۀ انفال محسوب گردیده‌اند و گاه بدون توضیحی، در زمرۀ مباحات شمرده شده‌اند، ولی این دو دیدگاه از جنبۀ کاربردی، تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای با یکدیگر ندارند (نک‍ : کلینـی، ۱/ ۴۰۹؛ مفیـد، ۲۷۸؛ ابـوالصلاح، ۱۷۰-۱۷۱؛ طوسـی، المبسوط، ۳/ ۲۸۲).

دربارۀ مالیّت و مالکیت آبهای خرد نیز جای سخن وجود دارد، ولی پیش از آنکه سخنی در این باب گفته شود، باید به این حکم فراگیر و مجمعٌ‌علیه شرعی اشاره کرد که در حدِّ نوشیدن و رفع تشنگی، همه این حق را دارند که از هریک از منابع آب بهره گیرند. دراصطلاح، به این حقِّ مشروع، «حق الشَفه» (حقِ رفع تشنگی) گفته می‌شود.

آنچه با روشنی تمام می‌توان دربارۀ مالکیت آن سخن به میان آورد، آبهایی است که در ظرفی ساختگی، متعلق به مالکی معین از منبعی مباح گرد آمده باشد. چنین ظرفهایی که حجم آنها از یک پیاله تا یک آب‌انبار می‌تواند متغیر باشد، به اتفاق مذاهب اسلامی قابل تملک، و تمامی تصرفات مالکانه، حتى بیع دربارۀ آن جایز است. گفتنی است که دربارۀ آب مظروف حق شفه جریان ندارد و حق شرب تنها در صورتی برای غیرمالک محفوظ خواهد بود که حکم ثانوی‌ای چون حذف ضررِ موت در میان باشد.

آنچه از نظر فقهی از پیچیدگی خاصی برخوردار است، مسائل مربوط به مالکیت منابع طبیعیِ آب است. آبهای طبیعی، اعم از آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی، تازمانی‌که در یک مسیر طبیعیِ غیرمفید (از نظر اقتصادی) جریان دارند، یا در آبگیر طبیعیِ خود قرار دارند، فاقد مالیت هستند و تملک آنها مفهومی ندارد؛ به‌طبع، زمانی مالیت و مالکیت برای این‌گونه آبها مفهوم می‌یابد که در نظام آبیاری مطلوب قرار گیرند و برای انسان بهره‌دهی اقتصادی داشته باشند. البته در موارد محدودی ممکن است که آب در مسیر طبیعی جریان خود، با نظام آبیاری مطلوب هماهنگ بوده باشد، ولی در این موارد، این مطلوبیت درواقع به رابطه‌ای متقابل میان آب و زمین بازمی‌گردد و مالیت آنها از یکدیگر تفکیک‌پذیر نخواهد بود.

به‌هرروی، در بیشتر موارد، ایجاد آب‌بندها و آبگیرها، حفر چاهها، احداث آبراههای روی زمینی (نهرها و جویها) و زیرزمینی (قناتها و جز آنها) و ساخت تأسیسات مشابه، این مطلوبیت اقتصادی را برای آب حاصل می‌کند. در چنین مواردی، مالیت و مالکیت برای آب مفهوم روشنی می‌یابد، اما هنوز مسائلی چـون نوع مالکیت (مالکیت عین، انتفاع یا حق)، دامنۀ مالکیت از نظر موضوع تملک (مالکیتِ چه مقدار از آب) و دامنۀ مالکیت از نظر مالک (مالکیت خصوصی یا مشترک) قابل بررسی است که گاه موضوع اختلافات جزئی میان فقیهان اسلامی است.

جهان اسلام با وجود عمومیت نسبی کم‌آبی در بخشهای مختلف آن، از تنوع آب‌وهوایی ویژه‌ای برخوردار است و از نظر آب‌رسانی، مناطق طبیعتاً متفاوت چون جلگه‌ها، کوهستانها، بیابانها و کویرها را در خود دارد. به نسبت همین تنوع آب‌وهوایی، کاربرد آب و مطلوبیت اقتصادی آن نیز در هر اقلیمی متفاوت است و ازاین‌رو، مباحث فقهی ـ حقوقی مربوط به بهره‌گیری از آب نیز به گونه‌های مختلفی ظهور می‌یابند. درواقع، مقررات آبیاری و توزیع آب در سرزمینهای اسلامی، تا حدود بسیاری، ابقای همان مقررات سنتی آبیاری است که از گذشته‌های دور در آنها معمول بوده، و هر چند گاه تجدیدنظرهایی در آن به عمل می‌آمده است. به‌عبارت‌دیگر، نظام فقهی ـ حقوقی مالکیت و بهره‌بـرداری از آب در کشورهای اسلامی هرگز از مباحث تأسیسی فقه تلقی نمی‌شده، و در طول تاریخ، آمیزه‌ای از کلیات نظری فقه اسلامی و جزئیات کاربردی عرفی و تاریخی بوده است. این کلیات نظری نیز احکام امضایی و گاه اصلاحی فقهی بودند که اختلاف مذاهب فقهی در آنها تأثیر چندانی نداشته است. این کلیات به‌طورعمده بر اصل عدم اضرار و احترام به حقوق متقابل استوار بود و همچون تضمینی به شمار می‌رفت که می‌توانست در موارد بروز اختلاف، طرفین را به رعایت حقوق یکدیگر ملزم نماید.

مالکیت آب، تحلیل مبانی روایی

به‌طورکلی در احادیث منقول از پیامبر (ص)، عباراتی دیده می‌شود که بدون سخن از منبع تهیه، آب را از اموال عمومی می‌شمارد؛ از آن جمله می‌توان به این احادیث مشهور اشاره کرد: «المسلمون شرکاء فی ثلاث: فی الماء و الکلأ و النار»، و در برخی منابع با افزودۀ «و ثمنه حرام» (ابوداوود، سنن، ۳/ ۲۷۸؛ ابن‌ماجه، ۲/ ۸۲۶؛ ابن‌بابویه، ۳/ ۱۵۰، به روایت از امام کاظم (ع)؛ طوسی، تهذیب، ۷/ ۱۴۶)؛ «ثلاث لایمنعن: الماء و الکلأ و النار» (ابن‌ماجه، همانجا؛ نیز برای همین مضمون از حضرت علی (ع)، نک‍ : حمیری، ۶۴)؛ «الماء لایحلّ منعه» (ابوداوود، همانجا)؛ «لایمنع نقع بئر» (مالک، ۶۴۳)؛ و «ان النبی (ص) نهی عن بیع الماء» (مسلم، ۳/ ۱۱۹۷؛ ترمذی، ۳/ ۵۷۱). به روایت یادشده، باید احادیث پرشمار نبوی، مبنی‌بر نهی از بیع و منع «فضل الماء» (فروش یا منع استفاده از آب مازاد بر مصرف) را افزود (نک‍ : بخاری، ۲/ ۵۱؛ مسلم، همانجا). در حدیثی با همین مضمون، پس از نهی، از عبارت «لا ضرر و لا ضرار» استفاده شده است (کلینی، ۵/ ۲۹۳-۲۹۴) که به‌طور تلویحی، بر ضِراری‌بودن بیع آب دلالت دارد.

با توجه به اوضاع طبیعی شبه‌جزیرۀ عربستان، منابع آب در این سرزمین را می‌توان به دو بخش تقسیم نمود: نخست، آبهای سیلابی که در گودالهای سیل‌گیر طبیعی یا ساختگی (غدیرها، برکه‌ها) گرد می‌آمدند و دیگر، آبهای زیرزمینی که به‌طور معمول از راه حفر چاه استخراج می‌شدند. در کاربرد کهن عربی، به آبهای گروه نخست «آبِ کَرَع» یا به تعبیر ساده «ماء السماء»، و در مقابل، به آبهای گروه دوم «آب عِدّ» می‌گفتند (نک‍ : ابن‌اثیر، ۳/ ۱۸۹؛ ابن‌منظور، ذیل عدد). آبهای سیلابی به‌سبب بی‌نظمی و ناپایداری، اهمیت اقتصادی کمتری داشت و در احادیث و آثار فقهی کمتر بدان پرداخته شده است. از اندک مباحث مربوط به این‌گونه آبها می‌توان به روایات مربوط به چگونگی بهره‌گیری از سیلابهای مهرور و مذینیب در مدینه اشاره کرد (نک‍ : مالک، همانجا؛ ابن‌آدم، ۹۹-۱۰۰؛ ماوردی، ۲۲۷).

اما وضع حقوقی چاهها که تنها منبع پایدار و منظم تهیۀ آب برای مصارف کشاورزی و مصارف خانگی در منطقه بودند، اهمیت ویژه‌ای داشت. در حدیث مشهور اقطاعِ ابیض بن حمّال، چنین آمده است که پیامبر (ص) آنگاه‌که اطلاع یافت که منبع آب اعطاشده به ابیض در منطقۀ حضرموت، یک منبع «آب عِدّ» (تعبیر به‌کاررفته در متن حدیث) است، به بازپس‌گیری آن حکم فرمود (نک‍ : ابوداوود، همان، ۳/ ۱۷۵؛ ترمذی، ۳/ ۶۶۴؛ ابن‌ماجه، ۲/ ۸۲۷). برپایۀ برداشت ابوعبید، سنت پیامبر (ص) آن است که مردم در بهره‌وری از آبها شریک یکدیگرند و پیامبر (ص) قرارگرفتن یک منبع «آب عِدّ» در تملک شخصی ابیض بن حمال را جایز ندانسته‌اند (ص ۲۸۴-۲۸۵). اگرچه در روایات نقل‌شده، هم از نظر دلالت نهی (از منع استفاده یا بیع) بر حرمت، و هم از نظر دامنۀ نهی تردید وجود دارد

و حدیث اقطاع ابیض بن حمال نیز از حیث دلالت خالی از اجمال نیست، ولی آنچه می‌توان به‌عنوان برداشتی کلی ابراز داشت، این است که در این روایات، قدر مسلّم یک شخصیتِ دارای اولویت در انتفاع از منبع مفروض بوده است که همو در موارد نهی مخاطب قرار گرفته است.

در منابع تاریخی و حدیثی می‌توان از وجود برخی چاههای شخصی و خانوادگی در مدینه و مکه و نواحی اطراف آن سراغ گرفت که به‌تصریح منابع در حریم خانه‌ها و املاک شخصی جای داشتند و این خود تـأییدی بر این برداشت است (برای منابع، نک‍ : ابن‌آدم، ۷۸؛ ابن‌سعد، ۱(۲)/ ۱۸۴؛ ابن‌شبه، ۱/ ۱۵۲-۱۵۵، ۱۶۰-۱۶۲؛ ازرقی، ۲/ ۲۲۴-۲۲۷). افزون‌براین، در سنت منقول از پیـامبر (ص)، حفر یک چاه، نه‌تنها نوعی حق مالی برای اقدام‌کننده ایجاد می‌نمود، بلکه بخشی از زمین پیرامون چاه را نیز به‌عنوان حریم در اختیار او قرار می‌داد (نک‍ : همین مقاله، بخش آب، زمین و مالیاتها).

درواقع، احادیث یادشده را ممکن است بتوان به مفهوم تفکیک مالکیت آب از مالکیت تأسیسات آب‌رسانی تلقی کرد و میان تملک چاه با تملک آب موجود در مخزن آن تفاوت قائل شد.

مالکیت منابع آب

با وجود تنوع در شیوه‌های آبیاری سرزمینهای اسلامی، منابع تهیۀ آب در این سرزمینها را از نظر نوع مالکیت می‌توان در این ۳ گروه کلی طبقه‌بندی کرد:

الف ـ منابع عمومی

این منابع مشتمل است بر سدها، آبگیرها، آب‌انبارها و تمامی منابع آب‌رسانی که در دورۀ پیش از اسلام، یا در دورۀ اسلامی توسط دولتها ساخته شده بودند، یا آب‌انبارها و تأسیسات مشابهی که از سوی شخص یا اشخاص مؤسس به وقف عام مسلمانان درآمده‌اند؛ به این موارد، قناتها، چاهها و دیگر منابع تأمین آب، و حتى آب‌انبارهایی را باید افزود که مالک خاصی برای آنها شناخته نیست و از نظر قانونی غیرقابل‌تملک به شمار می‌آیند (نک‍ : قانون مدنی ... ، مادۀ ۲۵). این‌گونه منابع آب‌رسانی از اموال عمومی شمرده می‌شوند و خدمات نگهداری آنها با کارگزاران دولت و متولیان امور حسبی بوده است. به‌ویژه در ایران که سدسازی و قنات‌سازی و به‌طورکلی، طرحهای کلان آب‌رسانی سابقه‌ای چندهزارساله دارد، این‌گونه مالکیت عمومی منابع آب امری بسیار معمول بوده است.

ب ـ منابع مشترک

این منـابع مشتمـل است بـر قناتها، نهرها، آب‌انبارها و منابع مشابه که از حیث مالکیت، میان جمعی از مردم مشترک، و صاحبان حق عیناً یا صفتاً شناخته‌شده بودند. عامل اشتراک می‌توانست امور مختلفی باشد، چون مشارکت در ساخت تأسیسات و وقف خاص که موقوفٌ علیه آن به نام یا صفت مشخص شده است، یا حتى اشتراکی صرفاً سنتی، و از نظر قانونی مُجمل باشد که می‌تواند میان ساکنان یک آبادی یا هر واحد جغرافیایی وجود داشته باشد، ولی به‌هرحال عامل اشتراک، شرکت آنان در مالکیت مُشاع یک واحد ارضی نمی‌تواند بود. در این موارد، شیوۀ معمول آن بود که صاحبان حق، خود خدمات نگهداری تأسیسات، همانند لای‌روبی نهر یا تعمیر آب‌انبار و نظایر آن را بر عهده داشتند و در مـوارد خاصی که اختلاف‌نظر میان آنان پدید می‌آمد، مقررات فقهی ـ حقوقی ویژه‌ای اعمال می‌شد (مثلاً نک‍ : مالک، ۶۳۶).

ج ـ منـابع خصوصی

ایـن منابـع دربرگیرنـدۀ چاهها، نهـرها، آب‌انبارها و همۀ منابع دیگر تأمین آب است که در حیطۀ ملک خصوصی یک شخص یا در حیطۀ یک ملک مُشاع قرار دارند و ممکن است مالکیت آن شخص یا اشخاص بر منبع آب، از طریق مالک‌شدن زمین محیط بر آن، یا از طریق ساخت یا بازسازی منبع در اراضی مباحه بوده باشد. در مواردی نیز این امکان وجود دارد که منبع آب واقع در یک ملک خصوصی یا مشاع، عیناً یا انتفاعاً موضوع حق قانونی شخص یا اشخاص دیگری بوده باشد (نک‍ : قانون مدنی، مادۀ ۹۶).

با توجه به آنچه گفته شد، به‌روشنی دیده می‌شود که حتى در خصوصی‌ترین نوع مالکیت منبع آب، وجود «حقّابه» برای دیگران در مصارف کشاورزی و خانگی امکان‌پذیر است. «حقّابه» در نظام سنتی آبیاری ایران سهم مشروع و مقرر هر ده، خانه، شخص و جز آن از آب رود یا قنات یا منابع دیگر آب است که در ساعات مشخص و با اندازه‌ای معلوم به‌عنوان «حق» بدان تعلق می‌گیرد. بازتاب این نوع بهره‌گیری مشترک از منابع آب در مواضع متعددی از قانون مدنی ایران به چشم می‌خورد (نک‍ : ماده‌های ۱۰۱، ۱۰۴، جم‍ ‌). بدیهی است در نظام آبیاری سرزمینهای دیگر اسلامی نیـز حقوق مشترک مشابهی در بهره‌گیری از منابع آب وجود دارد.

از دیدگاه نظری، در فقه مذاهب گوناگون اسلامی، مالکیت خصوصی پاره‌ای از منابع آب امری پذیرفته است و آنچه درعمل، با وجود اختلاف مذاهب فقهی، در مناطق مختلف جهان اسلام به چشم می‌خورد، بازتاب همین اتفاق‌نظر ضمنی است، اما آنچه از دیدگاه تاریخ فقه شایستۀ یادآوری است، برخی نظریات افراطی ارائه‌شده از سوی فقیهان کهن اسلامی است. خلیفه عمر بن عبدالعزیز که خود فقیهی چیره‌دست بود، در یک دستورالعمل حکومتی، خریدوفروش منابع آب را جایز ندانسته، و تنها برای صاحب آب، حق اولویت قـائل شده است (نک‍ : حمید بن زنجویه، ۲/ ۶۴۶). نظر مشابهی مبنی بر عدم جواز خریدوفروش چاه آب، از سوی سعید بن مسیّب و ابن‌ابی‌ذئب، از فقیهان متقدم مدینه، نیز ابراز شده است (نک‍ : ماوردی، ۲۳۲). همچنین دربارۀ اقطاع منـابع آب نیز فقیهانی از مذاهب گوناگون به عدم جواز قائل شده‌اند (نک‍ : طوسی، المبسوط، ۳/ ۲۷۴-۲۷۵؛ ماوردی، ۲۴۷؛ ابویعلى، ۲۳۵).

خریدوفروش آب

در مکاتب گوناگون فقهی در سده‌های نخست هجری، احادیث مربوط به نهی از بیع آب بـا برداشتهای متفاوتی تفسیر می‌شدند، ولی آنچه میان بیشتر آنها مورد توافق بود، تجویز فروش آب برای مصارف کشاورزی است. در میان قائلان به جواز می‌توان امام صادق و امام کاظم (ع) (کلینی، ۵/ ۲۷۷؛ طوسی، تهذیب، ۷/ ۱۳۹-۱۴۰؛ حمیری، ۱۱۳)، ابوحنیفه، شافعی و با اندکی تفاوت در جزئیات، مالک را یاد کرد (نک‍ : ترمذی، ۳/ ۵۷۱؛ طوسی، الخلاف، ۲/ ۱۲۹؛ ابن‌هبیره، ۲/ ۲۸۵). در جناح مقابل، باید از ابویوسف یاد کرد که با وجود تجویز منع آب مازاد برای مصارف کشاورزی، فروش آب را به‌هیچ‌روی جـایز نمی‌شمارد (نک‍ : ص ۹۵). بعدها در میـان برخی از فقیهـان شـافعی نیز نظری موافق ابویوسف پیدا شد (نک‍ : محلی، ۳/ ۹۶-۹۷). احمد بن حنبل نیز به‌طور کلی فروش آب در محل استقرار آن (مثلاً درون چاه) را غیرجایز می‌دانست (نک‍ : ابوداوود، مسائل ... ، ۱۹۴). همچنین عبدالله بن سعید اَشَجّ (د ۲۵۷ ق) فقیه صاحب‌حدیث کوفی، در تفسیر حدیثی نبوی، آب جاری را به‌طورمطلق میان مسلمانان مشترک دانسته، و بهای فروش آن را حرام شمرده است (نک‍ : ابن‌ماجه، ۲/ ۸۲۶).

به‌هرصورت، به نظر می‌رسد که اختلاف در مشروعیت فروش آب، بیش از آنکه از نظر کاربردی پراهمیت باشد، یک اختلاف نظری بوده است؛ چه، در نظامهای سنتی آبیاری در سرزمینهای اسلامی، آب کشاورزی، اغلب یا فاقد مالکان خصوصی بود، یا در صورت داشتن مالکیت خصوصی، مالکیت آب تابعی از مالکیت زمین بوده است. فروش آب تنها در مواردی محدود موضوعیت داشت که آب و زمین در تملک مالکان متفاوت بودند. نمونه‌های این نظامهای آبیاری را می‌توان در برخی مناطق مرکزی چون یزد (EI2, V/ 872)، برخی نواحی شمال خراسان چون مرو (ابوداوود، همانجا) و نیز در برخی از منـاطق شمال افریقا (نک‍ : EI2, V/ 878) جُست. افزون‌بر بَیع، در مزارعه و مساقـات (دبـا، ه‍ م‌م)، از عقود اسلامی، نیز آب به‌عنوان یکی از ارکان مهم معامله نقش دارد.

آب، زمین و مالیاتها

در مبحث احیای اراضی موات، آب جایگاه بسیار حساسی دارد و درواقع به تعبیر بسیاری از فقیهان متقدم، آب اصلِ احیای زمین است (نک‍ : حمید بن زنجویه، ۲/ ۶۵۳). عمل اساسی در جهت احیای زمین برای مقاصد کشاورزی (نه برای سکنا)، آبیاری آن است که می‌تواند با احداث انشعابی از رود، یا بیرون‌آوردن چشمه یا کندن چاه تحقق یابد؛ ولی نزد گروهی از فقیهان، تنها ایجاد یک منبع آب نمی‌تواند موجب مالکیت گردد، بلکه لازمۀ تحقق کامل احیا و احراز مالکیت، اقدام به کاشت زمین است و ایجاد منبع آب تنها حق اولویت و حریم را برای موجد آن به همراه دارد (نک‍ : طوسی، المبسوط، ۳/ ۲۷۲؛ مـاوردی، ۲۲۳-۲۲۴؛ ابن‌هبیره، ۲/ ۲۸۴؛ محلی، ۴/ ۹۰). در قانون مدنی ایران نیز همین نظریه بازتاب یافته، و در مادۀ ۱۴۲ به‌صراحت آمده است: «شروع در احیا از قبیل سنگ‌چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌گردد، ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیا می‌نماید»؛ درحالی‌که در المبسوط شیخ طوسی (همانجا)، شرائع محقق حلی (۳/ ۲۷۶) و لمعۀ شهید اول (ص ۲۴۲)، از آثار مهم فقه امامیه در دوره‌های مختلف، ظاهراً تحجیر کافی دانسته شده، و اقدام به کاشت، شرط تحقق احیای کامل و تملک تلقی نشده است.

به اتفاق مذاهب اسلامی، احداث یک منبع آب‌رسان، مانند چاه، قنات، چشمه و نهر برای احداث‌کننده، حریمی را ایجاد می‌کند. این حریم درحقیقت مساحتی از اراضی پیرامون منبع آب‌رسان است که مرزبندی آن برای کمال انتفاع از منبع ضرورت دارد. محدودۀ این حریم در احادیث با تعابیری متفاوت تعیین شده که موجب بروز اختلافات میان فقیهان در تعیین دقیق این حریمها بوده است، اگرچه برخی چون مالک و شافعی بر آن‌اند که هیچ‌یک از ارقام یادشده در روایات، دلالت بر توقیف ندارند و تعیین محدودۀ حریمها، برپایۀ شرایط طبیعی محـل و بـه تشخیص عـرف صورت می‌گیـرد (نک‍ : حمیـد بـن زنجویـه، ۲/ ۶۵۳-۶۵۴؛ مـاوردی، ۲۳۰؛ ابن‌هبیره، همانجا).

بنابر قول مشهور نزد امامیه، حریم چاه آبخوری ۴ ذراع (۲۰ گز)، حریم چاه کشاورزی ۶۰ ذراع، و حریم چشمه و قنات در زمین سست ۰۰۰‘۱ ذراع و در زمین سخت ۵۰۰ ذراع است (نک‍ : طوسی، همانجا؛ محقق حلی، ۳/ ۲۷۳؛ شهید اول، همانجا) و همین قول مشهور در قانون مدنی ایران منعکس شده است (مادۀ ۱۳۷- ۱۳۸). در مادۀ ۱۳۹، این مبنای فقهی که حریم معادل مِلک نیست، به‌روشنی منعکس شده اسـت (برای توضیح بیشتر، نک‍ : دبا، زمین). از جملۀ مباحث ویژه‌ای که دربارۀ احیای موات و رابطۀ آن با آب مطرح بوده، مسئلۀ بستگی مستقیم آبیاری با نوع مالیات زمین در فقه عراقی است. قاضی ابویوسف در کتاب الخراج (ص ۶۵-۶۶) این نظریه را ابراز نموده است که زمینهای احیاشده، درصورتی‌که با آب چاه یـا چشمۀ استخراجی آبیـاری گردند، مشمول پرداخت عُشر (زکات) خواهند بود و در صورتی مشمول پرداخت خراج می‌گردند که از آب رودهای منشعب از دجله و فرات که تشکیل‌دهندۀ نظام سنتی آبیاری در عراق پیش از اسلام بودند، سیراب گردند. این نظریه، آنگاه روشن‌تر درک می‌شود که به یاد آوریم در فقه حنفی، هیچ زراعتی مشمول پرداخت زکات و خراج توأماً نخواهد بـود (نک‍ : قدوری، ۴/ ۱۴۳؛ ابن‌هبیره، ۱/ ۱۳۸). نظیر ایـن نظریه از محمد ابن حسن شیبانی نیز نقل شده است (نک‍ : قدوری، ۴/ ۱۳۹-۱۴۰) و در برخی از منابع غیرحنفی کلیات این نظریه به ابوحنیفه نسبت داده شده اسـت (نک‍ : ابن‌آدم، ۲۵-۲۶؛ مـاوردی، ۲۲۴). افزون‌بر فقیهـان اصحاب رأی، اعتبار نوع آبیاری در خراجی یا عشری‌بودن زمین، در آراء برخی از فقیهان اصحاب حدیث عراق نیز در همان عصر دیده می‌شود (مثلاً نک‍ : ابن‌آدم، ۲۹) و اصولاً استفـاده یـا عدم استفـادۀ زمین از آبیاری سنتی، در نظام خراج‌ستانی عراق، عاملی تعیین‌کننده بوده است (نک‍ : EI2, V/ 865).

تمایز میان اراضی عشریه و اراضی خراجیه که حتى در سدۀ ۲ ق/ ۸ م در زمرۀ موضوعات نظری و نه بدیهی به شمار می‌آمد، با گذشت زمان، رفته‌رفته کم‌رنگ‌تر می‌شد و مقررات دریافت خراج که در این سده با قدری احتیاط از سوی فقیهان، به تشخیص فرمانروایان وانهاده شده بود، در سده‌های بعد گاه شکلهای کاملاً نوینی به خود می‌گرفت.

در نظامِ نخستین خراج‌ستانی که خلیفه عمر بنیاد نهاده بود و نیز در نظامهای سنت‌گرایانۀ دوره‌های بعد، خراج از زمین ستانده می‌شد و نوع آبیاری از امور ثانوی به شمار می‌آمد (نک‍ : قدوری، ۴/ ۱۴۰-۱۴۱؛ ماوردی، ۱۸۶ بب‍ ؛ ابویعلى، ۱۶۲ بب‍‌ )؛ ولی در سالهای بعد، در برخی از سرزمینهای اسلامی، آب مبنای اساسی محاسبۀ خراج شمرده می‌شد. در مواضعی متعدد از کتاب حدود العالم، مربوط به سدۀ ۴ ق/ ۱۰ م، از برخی نواحی سخن رفته که به تعبیر فـارسی مؤلف، «خراجشان بر آب» بوده است (نک‍ : ص ۹۴، جم‍‌ ).

همچنین می‌دانیم که در برخی از مناطق مرکزی ایران، به‌ویژه یزد ــ که مالکیت آب و زمین در دست یک مالک نبوده ــ خراج تنها برپایۀ آب مصرفی محاسبه می‌شده است (نک‍ : EI2, V/ 872).

در برخی دیگر از نظامهای خراج‌ستانی، جایگاه آب به گونه‌ای دیگر دیده می‌شود. در مصر، دریافت خراج بستگی مستقیم به میزان بالاآمدن آب نیل در طغیانهای موسمی داشت و تنها آنگاه سلطان محق بود تا از زمینهای زیر کشت، خراج ستاند که ارتفاع آب به ۱۶ ذراع رسیده بـاشد (نک‍ : همان، V/ 862؛ نیز حمدالله، ۲۱۱). در برخی دیگر از مناطق مرکزی ایران نیز مثل قم، میان زمینهایی که از آب رودخانه آبیاری می‌شوند و زمینهایی که از آبهای دیگر استفاده می‌کنند، تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای از نظر خراج دریافتی به چشم می‌خورد (نک‍ : قمی، ۱۱۲).

گذشته از خراج، نوع آبیاری در تعیین میزان زکات غلات نیز مؤثر است. به اتفاق فقهای اسلامی، در مواردی که کشتزار یا باغ از آب روان بدون مؤونه، یا آب باران آبیاری گردد، زکات پرداختی برابر عُشر (یک‌دهم) محصول، و درصورتی‌که با آب دستی از چاه یا غیر آن سیراب گردد، پرداخت زکات آن نصف عشر (یک‌بیستم) محصول خواهد بود (برای تفصیل، نک‍ : دبا، زکات).

احکام آبهای کلان

انبوهی حجم آب در دریاها و رودهای بزرگ و نقصان‌ناپذیری منابع آن، دست‌کم با روشهای بهره‌برداری سنتی، این ضرورت را که برای بهره‌گیری از این‌گونه منابع و پیشگیری از منازعات، محدودیتهای ویژه‌ای در نظر گرفته شود، به‌طور طبیعی منتفی ساخته است (نک‍ : ماوردی، ۲۲۶؛ ابویعلى، ۲۱۴). بااین‌وصف، در منابع فقهی در سطحی محدود، به احکام استفاده از آبهای کلان پرداخته شده است. احکام فقهی مربوط را می‌توان در این دو بخش طبقه‌بندی کرد: احکامی که با سلب حقوق مردم در اثر تصرف شخص یا اشخاص بخصوص برخورد می‌کنند و احکامی که یک تکلیف تأسیسی اسلامی را مطرح می‌سازند.

در مورد نخست، اصل حکم بر قاعدۀ لاضرر استوار است و هرگونه تصرفی که اضرار به مردم و سلب حقوق مشترک آنان در استفاده از آب تلقی شود، ممنوع خواهد بود. به‌عنوان نمونه، قراردادن ظرفهای بزرگ جمع‌آوری آب شیرین در محلهایی از رود که سبب ایجاد خطر برای کشتی‌رانی گردد، ممنوع دانسته شده است (مثلاً نک‍ : ابویوسف، ۹۳).

اما نمونۀ بارز احکام تأسیسی دربارۀ آبهای کلان، مالیات مربوط به صید جواهر و مواد عطری است. در روایات امامیه، از احادیث متعددی برمی‌آید که آنچه با غواصی به دست می‌آید، یکی از ۵ موضوع مشمول پرداخت خمس است (نک‍ : حر عـاملی، ۶/ ۳۳۹-۳۴۱). همچنین در روایتی از امام صادق (ع) بر تخمیس «عنبر و لؤلؤ» تصریح شده، و در روایتی از امام کاظم (ع) به تعمیم خمس در تمامی جواهرات مستخرج از آب اشاره گردیده است (نک‍ : همو، ۶/ ۳۴۷؛ نیز قاضی نعمان، ۱/ ۲۵۰).

قول دربارۀ وجوب خمس بر عنبر، در روایات اهل سنت از برخی صحابه نیز نقل شده است (نک‍ : ابویوسف، ۷۰، به روایت از خلیفه عمر؛ حمید بن زنجویه، ۲/ ۷۵۲، از ابن‌عباس؛ قس: همو، ۲/ ۷۵۷، روایاتی مبنی بر پرداخت عشر نه خمس به نقل از عمر).

به‌طور کلی وجوب پرداخت خمس در جواهرات و عنبر مستخرج از آب، در فقه امامیه حکمی ثابت است، ولی دربارۀ اشتراط غوص یا نصاب اختلاف‌نظرهایی وجود دارد (نک‍ : علامۀ حلی، ۲/ ۳۲-۳۳).

در میان مذاهب فقهی اهل سنت، قول مشهورْ معاف‌بودن جواهرات دریا و عنبر از پرداخت خمس است، ولی برخی از فقیهان متقدم چون عبیدالله بن حسن عنبری، فقیه بصری و قاضی ابویوسف، نظری موافق امامیه ابراز داشته‌اند (نک‍ : ابویوسف، همانجا؛ طوسی، الخلاف، ۱/ ۱۹۷؛ نیز برای نظریه‌های مشابهی از ابن‌شهاب زُهری، عمر بن عبدالعزیز و روایتی از احمد بن حنبل، نک‍ : حمید بن زنجویه، ۲/ ۷۵۴؛ ابن‌هبیره، ۱/ ۱۴۷).

مآخذ

ابن‌آدم، یحیى، الخوارج، به کوشش احمد محمد شاکر، قاهره، ۱۳۴۷ ق/ ۱۹۲۸ م؛ ابن‌اثیر، مبارک، النهایة، به کوشش ظاهر احمد زاوی و محمود محمد طناحی، قاهره، ۱۳۸۳ ق/ ۱۹۶۳ م؛ ابن‌بابویه، محمد، من لایحضره الفقیه، نجف، ۱۳۷۶ ق؛ ابن‌رشد، محمد، بدایة المجتهد، بیروت، ۱۴۰۶ ق/ ۱۹۸۶ م؛ ابن‌سعد، محمد، کتاب الطبقات الکبیر، به کوشش ادوارد زاخاو و دیگران، لیدن، ۱۹۰۴- ۱۹۱۸ م؛ ابن‌شبه، عمر، تاریخ المدینة المنورة، به کوشش فهیم محمد شلتوت، مکـه، ۱۳۶۹ ق/ ۱۹۷۹ م؛ ابن‌قدامـه، عبدالله، المغنی، بیـروت، ۱۴۰۴ ق/ ۱۹۸۴ م؛ ابن‌ماجه، محمـد، سنن، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، ۱۹۵۲- ۱۹۵۳ م؛ ابن‌منظور، لسان؛ ابن‌هبیره، یحیى، الافصاح، حلب، ۱۳۶۶ ق/ ۱۹۴۷ م؛ ابوداوود سجستانی، سلیمان، سنن، به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره، دار احیاء السنة النبویه؛ همو، مسائل الامام احمد، به کوشش محمد رشید رضا، بیروت، دار المعرفه؛ ابوالصلاح حلبی، تقی، الکافی، به کوشش رضا استادی، اصفهان، ۱۴۰۳ ق؛ ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، به کوشش عبدالامیر علی مهنّا، بیروت، ۱۴۰۸ ق/ ۱۹۸۸ م؛ ابویعلى، محمد، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد حامد فقی، قاهره، ۱۳۸۶ ق/ ۱۹۶۶ م؛ ابویوسف، یعقوب، الخراج، بیروت، ۱۳۹۹ ق/ ۱۹۷۹ م؛ ازرقی، محمد، اخبار مکة، به کوشش رشدی صالح ملحس، بیروت، ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م؛ بخاری، محمد، صحیح، با حاشیۀ سندی، بیروت، دار المعرفه؛ ترمذی، محمد، سنن، به کوشش احمد محمد شاکر و دیگران، قاهره، ۱۳۵۷ ق/ ۱۹۳۸ م؛ حدود العالم، به کوشش منوچهر ستوده، تهران، ۱۳۶۲ ش؛ حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، بیروت، ۱۳۹۱ ق؛ حمدالله مستوفی، نزهة القلوب، به کوشش گ. لسترینج، لیدن، ۱۳۳۱ ق/ ۱۹۱۳ م؛ حمید بن زنجویه، الاموال، به کوشش شاکر ذیب فیاض، ریاض، ۱۴۰۶ ق/ ۱۹۸۶ م؛ حمیری، عبدالله، قرب الاسناد، تهران، مکتبة نینوی الحدیثه؛ خرشی، محمد، شرح على مختصر سیدی خلیل، قاهره، ۱۳۱۸ ق؛ دبا؛ شربینی، محمد، مغنی المحتاج، قاهره، ۱۳۵۲ ق؛ شهید اول، محمد، اللمعة الدمشقیة، قم، ۱۴۰۶ ق؛ طوسی، محمد، تهذیب الاحکام، نجف، ۱۳۷۸ ق؛ همو، الخلاف، به کوشش کاظمینی بروجردی، تهران، ۱۳۷۷ ق؛ همو، الفهرست، نجف، کتابخانۀ مرتضویه؛ همو، المبسوط، به کوشش محمدتقی کشفی، تهران، ۱۳۸۷ ق؛ علامۀ حلی، حسن، مختلف الشیعة، تهران، ۱۳۲۳ ق؛ غنیمی، عبدالغنی، اللباب، به کوشش محمود امین نوادی و محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره، ۱۳۸۳ ق/ ۱۹۶۳ م؛ قاضی نعمان، دعائم الاسلام، به کوشش آصف فیضی، قاهره، ۱۳۸۳ ق/ ۱۹۶۳ م؛ قانون مدنی ایران؛ قدوری، احمد، «مختصر»، همراه اللبـاب (نک‍ : هم‍ ، غنیمی)؛ قرآن کریم؛ قمی، حسن بن محمد، تاریخ قم، ترجمۀ کهن فارسی، به کوشش جلال‌الدین طهرانی، تهران، ۱۳۶۱ ش؛ کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۷۷ ق؛ کندی، محمد، بیان الشرع، مسقط، ۱۴۰۴ ق/ ۱۹۸۴ م؛ مالک بن انس، الموطأ، کراچی، کارخانۀ تجارت کتب؛ ماوردی، علی، الاحکام السلطانیة، قاهره، ۱۳۹۳ ق/ ۱۹۷۳ م؛ محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، نجف، ۱۳۸۹ ق/ ۱۹۶۹ م؛ محلی، جلال‌الدین، «شرح منهاج الطالبین»، در هامش حاشیة على شرح منهاج الطالبین، قاهره، مکتبة عیسی البابی الحلبی؛ مرداوی، علی، الانصاف، به کوشش محمد حامد فقی، بیروت، ۱۴۰۶ ق/ ۱۹۸۶ م؛ مرغینانی، برهان‌الدین، «الهدایة»، همراه با شرح فتح القدیر، قاهره، ۱۳۱۹ ق؛ مسلم بن حجاج، صحیح، به کوشش محمد فؤاد عبدالبـاقی، بیروت، ۱۳۷۵ ق/ ۱۹۵۵ م؛ مفید، محمد، المقنعة، قم، ۱۴۱۰ ق؛ نجاشی، احمد، الرجال، به کوشش موسى شبیری زنجانی، قم، ۱۴۰۷ ق؛ نسایی، احمد، سنن، قاهره، ۱۳۴۸ ق/ ۱۹۳۰ م؛ یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقى، نجف، ۱۳۴۸ ق؛ نیز:

EI2; Gesenius, W., A Hebrew and English Lexicon, Boston, 1906; Hinz, W., Islamische Masse und Gewichte, Leiden/ Köln, 1970.

احمد پاکتچی

IV. در فرهنگ ایران باستان

در چاپ اول آمده است.

V. در فرهنگ و اندیشۀ اسلامی

آب به‌عنوان یکی از آشناترین پدیده‌های طبیعت همواره در طول تاریخ، توجه بشر را به خود معطوف ساخته، و افزون‌بر بهره‌برداریهای روزمره، این عنصر ارزشمند در جهان‌بینی و اندیشه‌های دینی و فلسفی نیز جایگاهی استوار داشته است. بدین‌سان، در ادیان بزرگ آسمانی و به‌ویژه در دین اسلام، آب همچون عنصری آغازین در آفرینش جهان هستی، موهبتی زندگی‌بخش و شویندۀ ناپاکیها شناسانیده شده است.

آب، سرچشمۀ حیات

در آیات چندی از قرآن کریم، از آب به‌عنوان مایۀ زندگی یاد شده، و در فرازی چنین آمده است: «وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیءٍ حَیٍّ»: ما هر چیز زنده را از آب ساختیم (انبیاء/ ۲۱/ ۳۰) و در فرازی دیگر بیان شده است: «وَاللّٰهُ خَلَقَ کُلَّ دابَّةٍ مِنْ ماءٍ»: خداوند همۀ جنبندگان را از آب آفرید (نور/ ۲۴/ ۴۵). افزون‌براین، در آیات متعددی از قرآن کریم، از زنده‌کردن گیاهان و رویانیدن آنها با آب سخن رفته (انعام/ ۶/ ۹۹؛ ابراهیم/ ۱۴/ ۳۲؛ طه/ ۲۰/ ۵۳)، و از حیات‌بخشیدن به زمین، پس از مرگش، با آب، گفت‌وگو شده است (بقره/ ۲/ ۱۶۴؛ نحل/ ۱۶/ ۶۵؛ عنکبوت/ ۲۹/ ۶۳).

این رابطۀ میان آب و زندگی بالطبع به روایات اسلامی راه یـافته، و بـا الفـاظ برگرفتـه از قرآن بیـان شـده اسـت (مثلاً نک‍ : الاختصاص، ۳۸). نمونه‌ای شایان توجه در احادیث مربوط به دوزخیان بخشوده‌شده در جهان واپسین دیده می‌شود که به هنگام پای‌نهادن در بهشت، بهشتیانْ آب بر پیکر سوختۀ آنان فرومی‌ریزند و این آب بر پیکر آنان گوشت رویانیده، بدان شادابی دوباره می‌بخشد (نک‍ : ترمذی، ۴/ ۷۱۳؛ دارمی، ۲/ ۳۳۲). همچنین در حدیثـی آمده است کـه امام جعفر صادق (ع)، در پاسخ کسی کـه دربارۀ طعم آب پرسش کرد، فرمودند: طعم آب، طعم حیات است (کلینی، ۶/ ۳۸۱؛ طبرسی، فضل، ۷/ ۴۵، به نقل از عیاشی).

گفتنی است در یک بحث کهن کلامی دربارۀ ماهیت نفس انسانی، نظریه‌ای متروک وجود دارد که در آن نفس انسان، همان جزء آبیِ پیکر او (الجزء المائی) پنداشته شده است (نک‍ : بیاضی، ۹۳-۹۴).

آب و آفرینش نخستین

در نظریه‌های بسیار دیرین دربارۀ آفرینش، همواره آب نقش اساسی داشته است. در داستان بابلی آفرینش، در آغازین‌روزهای پیدایی جهان، تنها آب بوده است (نک‍ : ER, XV/ 352). از نمونه‌های فلسفی نیز باید به نظریۀ تالس، قدیم‌ترین فیلسوف مشهور یونان (سدۀ ۶ ق‌م)، اشاره کرد که آب را سرچشمۀ تمامی اشیاء و اصل نخستین یا «آرخه[۱]» می‌دانست (نک‍ : لیدل، 189؛ خراسـانی، ۱۲۸)، نظریه‌ای کـه بعدهـا در جهـان اسلام مورد توجه فیلسوفان و متفکران مسلمان قرار گرفت (مثلاً نک‍ : ابن‌سینـا، ۱/ ۲۵۶؛ شهرستـانی، ۲/ ۶۷). نظیر این نظریه که آب به‌سان عنصر نخستین در آفرینش جهان هستی تلقی گردد، در پاره‌ای از روایات اسلامی نیز یافت می‌شود. در حدیثی نبوی به روایت ابوهریره، چنین آمده است: «خداوند همه‌چیز را از آب آفرید» (احمد بن حنبل، ۲/ ۳۲۳، ۴۹۳؛ نیز نک‍ : ترمذی، ۴/ ۶۷۲-۶۷۳؛ سیوطی، ۴/ ۳۱۷، ۳۱۸) و در روایتی منتسب به امام باقر (ع) نیز آبْ نخستین آفریدۀ خداوند شمرده شده است و خلقت تمامی اشیاء را از آن دانسته‌اند (نک‍ : کلینی، ۸/ ۹۴-۹۵؛ ابن‌بابویـه، التوحید، ۶۶-۶۷).

در داستانی بلند دربارۀ آفرینش چنین آمده است که چون خداوند بر آن شد تا کیهان را بیافریند، نخست گوهری سبزرنگ پدید آورد و آنگاه که با دیدۀ هیبت در آن نگریست، به آب مبدل شـد (نک‍ : ثعلبی، ۴؛ کیذری، ۱/ ۱۵۷؛ نیشـابوری، ۳؛ قس: مجلسی، ۵۴/ ۱۹۸، ۲۰۰: روایت ابوالحسن بکری).

بازتاب این پندارها را در اندیشه‌های ابن‌عربی، عارف نامدار مغربِ اسلامی نیز می‌توان یافت. او اصل عناصر را آب می‌داند و خاک و هوا و آتش را نیز از آب دانسته است (نک‍ : ۲/ ۶۷۷).

همچنین گاه در روایات به‌طور جزئی‌تری به نقش آب در آفرینش آسمانها و زمین پرداخته شده است. در مجموعه‌ای از روایات، نگرشی تقریباً مشترک عنوان شده است، مبنی بر اینکه خداوند در «آبِ نخستین» حرکتی تند پدید آورد که حاصل آن پدیدارشدن «بخار» و «زبد» (کف آب) بود. زبد مایۀ آفرینش زمین شد و از بخار، آسمانها پدید آمد (مثلاً نک‍ : ابن‌بابویه، علل ... ، ۲/ ۵۹۳؛ مجلسی، ۵۷/ ۲۵۲؛ سیوطی، ۶/ ۲۵۰). در پاره‌ای از روایات، «موج مکفوف» (موج مهارشدۀ آب)، منشأ پیدایش آسمان دانسته شده، و گاه این امر تنها ویژۀ آسمان دنیا تلقی شده است (همو، ۱/ ۴۴؛ نیز نک‍ : نهج البلاغة، خطبۀ ۱).

در روایـات مشابه، گاه به‌جای «بخار»، به‌عنوان مادۀ آفرینش آسمانها، از «دخانِ (دود) آب» یاد شده است و این می‌تواند از آیۀ «ثُمَّ اسْتَوى اِلی السَّماءِ وَ هِیَ دُخانٌ ... » (فصلت/ ۴۱/ ۱۱) تأثیر گرفته باشد (نک‍ : التفسیر، ۱۴۴؛ فرات کوفی، ۶۶؛ کلینی، ۸/ ۱۵۳؛ سیوطی، ۱/ ۴۳). در روایتی دخان و آب توأماً مادۀ سازندۀ آسمانها شناخته شده‌اند (نک‍ : همو، ۱/ ۴۴) و این تصور تا حدودی با پندار عنوان‌شده در نوشته‌های مدراش قابل مقایسه است که در آنها لفظ عبری «شماییم» (به معنی آسمانها)، مرکب از دو واژۀ «اش» (آتش) و «ماییم» (آبها) دانسته شده، و چنین تصور شده است که آسمانها همچون نام خود، از دو عنصر آتش و آب پدید آمده‌اند (نک‍ : کوئن، 30؛ یلقوط شمعونی، I/ 4؛ قس: ابن‌بابویه، همان، ۱/ ۲، مبنی بر مرکب‌بودن واژۀ «سماء» از «وسم» و «ماء»). در روایات اسلامی، اندک‌نمونه‌هایی نیز یافت می‌شود که در آنها آفرینش هوا بر آب مقدم دانسته شده است. برپایۀ روایتی در تفسیر علی بن ابراهیم قمی (۱/ ۳۲۱-۳۲۲)، هوا نخستین آفریدۀ خداوند بوده، و آب پس از آن خلق شده است. روایاتی که دربارۀ آفریده‌های پیش از آسمانها و زمین، از قرارداشتن عرش بر آب، و آب بر هوا سخن گفته‌اند (همو، ۲/ ۶۹؛ عیـاشی، ۲/ ۱۴۰) نیز در کنار نمونه‌های یادشده قرار دارد.

شاید با توجه به همین دسته از روایات، و در پی جمع آن با روایات مشهور است که ابن‌عربی می‌گوید: آب اصل صورتهای طبیعی، و هوا اصلِ زندگی جهان طبیعی است. صورت هوا از آب است و روح آب از هوا ست (نک‍ : دبا، ۴/ ۲۵۷).

گفتنی است که باور به ظاهر این روایات، ممکن است در برهه‌هایی از زمان، نزد برخی گروههای سنت‌گرا معمول بوده باشد، ولی متفکران عقل‌گرای اسلامی از مذاهب گوناگون، هرگز این روایات را با مفهوم ظاهری آنها پذیرا نشده‌اند و در صورت پذیرش صحت استناد پاره‌ای از آنها، واژه‌های به‌کاررفته را تعابیری قابل تأویل و استعاری تلقی کرده‌اند.

گذشته از آفرینش کیهان، به هنگام سخن از آفرینش انسان نیز آب ایفاگر نقشی نمایان است. در آیه‌ای از قرآن کریم در‌این‌باره چنین گفته شده است: «وَ هُوَ الَّذی خَلَقَ مِنَ الماءِ بَشَراً: او ست آن‌که از آب بشری آفرید» (فرقان/ ۲۵/ ۵۴) و با الهام‌گرفتن از همین آیه اسـت که در «مسـائل عبدالله بن سلّام» (نک‍ : مجلسی، ۵۷/ ۲۴۴؛ الاختصاص، ۴۸)، دربارۀ آفرینش گِل نخستین انسان، از «زبد الماء» سخن رفته است.

آب در ساختار کیهان

در تفسیر آیۀ «و هُوَ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْارضَ فی سِتَّةِ اَیّامٍ وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْمٰاءِ»: او ست آن‌که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید و عرش او بر آب بود (هود/ ۱۱/ ۷)، متفکران اسلامی از دیدگاه کلامی خاص خود، هریک نظری ابراز کرده‌اند، ولی آنچه به‌عنوان یک توافق ضمنی دربارۀ این آیه در روایات، تفاسیر و کتابهای اعتقادی دیده می‌شود، آن است که این آیه دربارۀ زمانی پیش از آفرینش آسمانها و زمین سخن می‌گوید. بااین‌همه، در این آیه تکیه بر عنصر آب که عرش بر آن قرار یافته است، موجب شده تا در اندیشه‌های سنتی مسلمانان، وجود آبهای انبوه در آسمانها پذیرفتنی باشد و از آنجا ست که در روایات از وجود دریاهای بزرگ در آسمانهای هفت‌گانه سخن بسیار گفته شده است (مثلاً نک‍ : ابن‌بابویه، التوحید، ۲۸۱) و گاه نیز تلاش بر آن بوده است تا میان این پندار و برخی از آیات قرآنی رابطه‌ای برقرار شود؛ به‌عنوان مثال در برخی از روایات، «اَلْبَحْرِ المَسْجور» (نک‍ : طور/ ۵۲/ ۶)، دریایی در بالای آسمانها و زیر عرش دانسته شده است (سیوطی، ۳/ ۳۲۲، ۶/ ۱۱۸). همچنین در تفسیر آیۀ «فَفَتَحْنا اَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ»: پس درهای آسمان را به آبی فروریز گشودیم (قمر/ ۵۴/ ۱۱)، چنین آمده است که خداوند به هنگام فرودآمدن عذاب بر قوم نوح، آبهای آسمان را بر آنان فروریخت و این تنها و نخستین‌بار بود که پوشش میان آبهای آسمانی و زمینی برچیده شد. در ادامه، عبارتِ «فَالْتَقَی الْماءُ» در آیۀ بعد (همان/ ۱۲)، به تلاقی آبهای آسمانی و آبهای زمینی تفسیر شده است (نک‍ : ابراهیم بن محمد، ۱/ ۱۷۹؛ طبری، ۲۷/ ۵۵؛ طبرسی، احمد، ۱/ ۲۶۰؛ سیوطی، ۶/ ۱۳۴). این روایات را می‌توان با بندهای نخستینِ سفر پیدایش، دربارۀ جداسازی آبهای زیرین و زبرین به وسیلۀ فلک (آسمان) و فراز دیگر آن یعنی فروریختن آبهای آسمـانی بر قـوم نوح مقـایسه کـرد (نک‍ : ۱: ۶، ۷؛ ۷: ۱۱؛ ۸: ۲؛ نیز قس: مزامیر، ۱۴۸: ۴).

برخی از روایات نیز حکایت از این پندار کهن دارند که زمین بر پشت یک ماهی (حوت) قرار دارد و ماهی خود در آبی شناور است. گاه در برخی گونه‌های روایت، میان زمین و ماهی و آب، واسطه‌هایی نیز وارد شده است (نک‍ : مجلسی، ۵۷/ ۲۵۳؛ قس: سیوطی، ۶/ ۲۳۸؛ کلینی، ۸/ ۸۹؛ قس: سیوطی، ۶/ ۲۳۹). باید گفت که در هیچ‌یک از مکاتب عقل‌گرای کلامی و فلسفی، وجود چنین ساختاری از کیهان پذیرفته نشده است. درواقع نقش آب در ترکیب کیهان از دیدگاه دیگری مورد توجه عقل‌گرایان بود. نظریۀ یونانی «عناصر اربعه» که ۴ عنصر اصلی آب، آتش، هوا و خاک را به‌عنوان عناصر سازندۀ جهان جسمانی تلقی می‌کرد، از طریق ترجمه‌های عربی آثار یونانیان، در دسترس فیلسوفان اسلامی قرار گرفت و با اصلاحاتی که در آن به عمل آمد، در مکاتب مختلف فلسفۀ اسلامی پذیرفته شد (نک‍ : دبا، عناصر اربعه).

آبهای ستوده و آبهای نکوهیده

آب زمزم در روایات اسلامی بهترین آب روی زمین دانسته شده (کلینی، ۶/ ۳۸۶؛ ازرقی، ۲/ ۵۰، ۵۳)، و به‌عنوان آب متبرک و شفابخش شناخته شده است (نک‍ : کلینی، ۶/ ۳۸۷؛ ابن‌بسطـام، ۵۲؛ سیوطی، ۳/ ۲۲۱). تقـدس این آب از آنجا ست که به هنگام تشنگی اسماعیل (ع) و هاجر، توسط جبرئیل از زمیـن به در آمد (نک‍ : ابن‌هشـام، ۱/ ۱۰۲؛ ازرقی، ۲/ ۵۰؛ نیز نک‍ : دبا، زمزم).

آب «چاه غرس» در منطقۀ قبای مدینه نیز در روایات متعدد از زبان پیامبر (ص)، چشمه‌ای از چشمه‌های بهشت به شمار آمده است (نک‍ : ابن‌سعد، ۱(۲)/ ۱۸۴، ۱۸۵) و آورده‌اند که پیـامبر (ص) در وصیت خویش، از حضرت علی (ع) خواسته بود تا ایشان را با آب چاه غرس غسل دهند (نک‍ : ابن‌طاووس، الطرف ... ، ۴۲؛ یاقوت، ذیل غرس). کاربرد آب این چاه در مراسم غسل آن حضرت، در دیگر روایات نیز تأیید شده است (مثلاً نک‍ : ابن‌سعد، همانجا؛ ابن‌شبه، ۱/ ۱۶۱-۱۶۲). فرودآمدن آبهای بهشتی بر زمین، در روایات اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد. در فرازی از قرآن کریم چنین آمده است: «وَ اَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَاَسْکَنّاهُ فی الْاَرْضِ وَ اِنّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرونَ»: از آسمان آبی به‌اندازه فروفرستادیم، پس آن را در زمین ساکن کردیم و بر بردن آب تواناییم (مؤمنون/ ۲۳/ ۱۸). اگرچه این آیه می‌تواند به‌سادگی سخنی دربارۀ فروفرستادن باران از آسمان تلقی شود و در بسیاری از تفسیرها نیز همین برداشت از آن دیده می‌شود، ولی در پاره‌ای از روایات، با الهام‌گرفتن از این آیه، پندار فرودآمدن چشمه‌ها و رودهایی از بهشت عنوان شده است.

در روایتی که به امام صادق (ع) منسوب است، مراد از آب فرودآمده در این آیه، «آب عقیق» دانسته شده است (نک‍ : کلینی، ۶/ ۳۹۱؛ ماءالعقیق شاید همان بئر رومه در عقیق اصغر از حومۀ مدینه باشد، قس: ابن‌سعد، ۱(۲)/ ۱۸۴). در برخی روایات نیز منشأ ۴ رود دجله، فرات، جیحون و سیحون از جهانِ برین دانسته شده است (سیوطی، ۵/ ۸، به نقل از ابن‌ابی‌الدنیا). ایـن روایت با فرازی از سفر پیدایش (۲: ۱۰-۱۴) قابل مقایسه است که ۴ رود فیشون، جیحون، حدّقل (دجله) و فرات را منشعب از سرچشمه‌ای در باغ عدن (بهشت آدم) شمرده است، ولی در بیشتر روایات مشابه، حتى در «مسائل عبدالله بن سلام» (نک‍ : مجلسی، ۵۷/ ۲۵۴)، نام دجله حذف، و به‌جـای آن از نیل سخن آمـده است (نیز نک‍ : ابن‌بابویه، الخصال، ۱/ ۲۵۰، ۲/ ۶۲۵؛ یاقوت، ذیل فرات).

سرانجام باید به روایاتی اشاره کرد که با افزودن نیل به آن ۴ رود، شمـار رودهـای بهشتی را ۵ دانستـه (نک‍ : طبرسی، فضل، ۷/ ۱۰۲؛ سیوطی، همانجا) و یا از ۸ رود بهشتی سخن گفته‌اند (کلینی، ۱/ ۴۰۹؛ نیز نک‍ : ابن‌بابویه، همان، ۱/ ۲۹۱؛ ابن‌طاووس، سعد ... ، ۳۲). در روایاتی دیگر، دو رود نیل و فرات را «مؤمن»، و دو رود جیحون و دجله را «کافر» به شمار آورده‌اند (نک‍ : کلینی، ۶/ ۳۹۱؛ ابن‌قولویه، ۵۰). در روایات شیعی بارها فرات ستایش شده اسـت (نک‍ : حر عـاملی، ۱۷/ ۲۱۱-۲۱۲؛ نوری، ۳/ ۱۳۲؛ نیز قس: نهج البلاغة، خطبۀ ۱۳، در نکوهش آب شهر بصره؛ کلینی، همانجا، در نکوهش آب نیل).

گفتنی است در برخی روایات چنین آمده است که آبهای شیرین در دورۀ فتنه‌های آخرالزمان از زمین برداشته خواهند شد و این پندار با برداشتی خاص از عبارتِ « ... وَ اِنّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرونَ» (مؤمنون/ ۲۳/ ۱۸) ارتباط دارد. در روایات یادشده گاه از بالابردن آبها به آسمان سخن رفته (سیوطی، همانجا؛ راوندی، ۱۵۹)، و گاه از خشکانیدن آنها به دست یأجوج و مأجوج گفت‌وگو شده است (نک‍ : حاکم، ۴/ ۴۸۹-۴۹۱؛ ابوعمرو، گ ۱۱۱ الف، نیز دربارۀ خشک‌شـدن آب نیـل، نک‍ : گ ۶۷ الف ـ ۷۳ الف؛ ابـن‌طـاووس، الملاحم ... ، ۱۷۷).

بارزترین نمونه از آبهای نکوهیده، آب چاه برهوت است که در روایات به‌سان بدترین آبهای روی زمین شناخته شده است (نک‍ : برقی، ۵۷۳؛ کلینی، ۶/ ۳۸۶؛ ازرقی، ۲/ ۵۰، ۵۳؛ سیوطی، ۳/ ۲۲۲). آورده‌اند که برهوت (یا بلهوت)، چاهی در وادی برهوت در ناحیۀ حضرموت است که آبی تیره و بدبو دارد و ارواح کافران در آنجا گرد هم می‌آیند (نک‍ : یاقوت، نیز دبا، ذیل برهوت). در پاره‌ای از روایات نیز از ملعون‌بودن برخی از آبهای معدنی چون «ماء الکبریت» و «ماء المر» سخن رفته است و علت نفرین آنها از سوی خداوند به تمرد از فرمان در زمان توفان نوح مربوط می‌شود (نک‍ : برقی، ۵۷۹؛ کلینی، ۶/ ۳۸۹؛ ابن‌بابویه، الخصال، ۱/ ۵۲).

گذشته از آبهای دنیوی، در میان آبهای اخروی نیز برخی ستوده، و برخی نکوهیده‌اند. مشهورترین نمونه از آبهای ستودۀ بهشتی، «آب کوثر» است که تفصیل خصوصیات آن در روایات آمده است

و محور روایاتی که دربارۀ آن سخن می‌گویند، بر آیۀ «اِنّا اَعْطَیْناکَ الْکَوْثَر»: ما به تو کوثر عطا کردیم (کوثر/ ۱۰۸/ ۱) قرار دارد (برای شرح بیشتر، نک‍ : دبا، کوثر). از آبهای نکوهیدۀ اخروی نیز در قرآن کریم، به «ماء حَمیم» (محمد/ ۴۷/ ۱۵ و چندین آیۀ دیگر بدون «ماء»)، «ماء صَدید» (ابراهیم/ ۱۴/ ۱۶) و «ماءٌ کالْمُهْلِ» (کهف/ ۱۸/ ۲۹) اشاره شده است.

آب، نعمتی ارزشمند

در حدیثی از امام صادق (ع) چنین آمده است که نخستین نعمتی که خداوند دربارۀ آن از مردمان پرسش می‌کند، آب گوارا ست (کلینی، ۶/ ۳۸۰). در روایات اسلامی، آبْ برترین نوشیدنیها در دنیا و نیز در آخرت دانسته شده است (همانجا؛ برقی، ۵۷۰؛ مستغفری، ۲۳). آب به هنگام افطار روزه نیز به‌عنوان بهترین مفطِر (و گاه به‌عنوان جانشینی برای خرما) عنوان شده، و در روایات مربوط، بر پاک‌کنندگی آن تأکید شده است که طبعاً در اینجا مراد پاک‌کنندگی معنوی است. در این روایات گاه با عبارت «اِنَّ الماء طهور» و گاه با تعبیر «غسل الذنوب من القلب» از این پـاک‌کنندگی معنوی به هنگـام افطار سخـن رفتـه است (نک‍ : کلینی، ۴/ ۱۵۲-۱۵۳؛ مفید، ۳۱۷- ۳۱۸؛ طوسی، ۴/ ۱۹۹؛ ابوداوود، ۲/ ۳۰۵-۳۰۶؛ ترمذی، ۳/ ۷۸- ۷۹).

اهمیت آب در زندگی انسان، دستورات اخلاقی ویژه‌ای را نیز دربارۀ نوشانیدن آب به دیگران (سقایت) در فرهنگ اسلامی به همراه دارد. در قرآن کریم، بارها از سقایت خداوند سخن به میان آمده (شعراء/ ۲۶/ ۷۹؛ انسان/ ۷۶/ ۲۱)، و در جایی از سقایت حضرت موسى (ع) گفت‌وگو شده است (قصص/ ۲۸/ ۲۴). در روایات، بهترین انعـام و بخشش، نوشـانیدن آب دانسته شده است (نک‍ : ابوداوود، ۲/ ۱۲۹-۱۳۰؛ ابن‌ماجه، ۲/ ۱۲۱۴؛ نیز کلینی، ۲/ ۲۰۱؛ برقی، ۳۹۳).

از ویژگیهای سقایت، مقام «سقایة الحاجّ» است که از دوران پیـش از اسلام (نک‍ : توبه/ ۹/ ۱۹)، در میـان قبیلۀ قـریش به‌عنوان منصبی افتخاری دست‌به‌دست می‌گشته، و چندی در اختیار عبدالمطلب، نیای پیامبر (ص)، بوده است (نک‍ : ابن‌هشام، ۱/ ۱۲۵-۱۲۶، ۱۳۱). این منصب را در زمان پیامبر (ص)، عباس، عموی آن حضرت بر عهده داشت (نک‍ : سیوطی، ۳/ ۲۱۸- ۲۱۹، تفصیل مطلب از منابع گوناگون). صرف‌نظر از سقایت حاج، وقف‌کردن آب برای استفادۀ همگان که گاه از آن به «تسبیل» (اختصاص‌دادن چیزی به سبیل‌الله) تعبیر می‌شد، نزد مسلمانان از حسنات بزرگی محسوب می‌شد و چاهها و آب‌انبارها و سقاخانه‌هایی از این دست در سرزمینهای اسلامی فراوان بوده، و هست (برای نمونه‌ای از تسبیل چاه در عصر پیامبر (ص)، نک‍ : ابن‌شبه، ۱/ ۱۵۲-۱۵۴).

منع از این نعمت الٰهی در فرهنگ مسلمانان عملی بس نکوهیده به شمار می‌آید و به‌ویژه در فرهنگ شیعه، آنچه گناه یزیدیان را در حماسۀ کربلا مضاعف کرده، منع آب از امام حسین (ع) و یاران و همراهان آن حضرت بوده است. ازهمین‌رو، حرمان ایشان از نوشیدن آب و تلاش ایثارگرانۀ حضرت عباس، برادر آن حضرت در فراهم‌آوردن آب و سقایت یاران، در عزاداریها و مرثیه‌سراییهای شیعیان، چهره‌ای نمایان دارد و نزد شیعیان نوشیدن و نوشاندن آب، حتى در زندگی روزانه با امام حسین و حضرت عباس (ع) و به‌طور کلی حماسۀ کربلا رابطه‌ای ناگسستنی دارد. یاد از آن امام و بیزاری از دشمنان او به هنگام نوشیدن آب، نه‌تنها در احادیث شیعه توصیه شده است (مثلاً کلینی، ۶/ ۳۹۱؛ ابن‌قولویه، ۱۰۶)، بلکه به‌عنوان سنتی روزمره در میان آنان رواج دارد.

مآخذ

ابراهیم ثقفی، الغارات، به کوشش جلال‌الدین محدث ارموی، تهران، ۱۳۵۵ ش؛ ابن‌بابویه، محمد، التوحید، به کوشش هاشم حسینی تهرانی، تهران، ۱۳۸۷ ق/ ۱۹۶۷ م؛ همو، الخصال، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، ۱۳۶۲ ش؛ همو، علل الشرایع، نجف، ۱۳۸۵ ق/ ۱۹۶۶ م؛ ابن‌بسطام، عبدالله و حسین بن بسطام، طب الائمة، نجف، ۱۳۸۵ ق/ ۱۹۶۵ م؛ ابن‌سعد، محمد، کتاب الطبقات الکبیر، به کوشش زاخاو و دیگران، لیدن، ۱۹۰۴- ۱۹۱۸ م؛ ابن‌سینا، الشفاء، تهران، ۱۳۴۰ ق؛ ابن‌شَبّه، عمر، تاریخ المدینة، به کوشش فهیم محمد شلتوت، مکه، ۱۳۹۹ ق/ ۱۹۷۹ م؛ ابن‌طاووس، علی، سعد السعود، نجف، ۱۳۶۹ ق/ ۱۹۵۰ م؛ همو، الطرف من المناقب، نجف، ۱۳۶۹ ق؛ همو، الملاحم و الفتن، نجف، ۱۳۹۸ ق/ ۱۹۷۸ م؛ ابن‌عربی، محمد، الفتوحات المکیة، بولاق، ۱۲۹۳ ق؛ ابن‌قولویه، جعفر، کامل الزیارات، به کوشش عبدالحسین امینی، نجف، ۱۳۵۶ ق/ ۱۹۳۷ م؛ ابن‌ماجه، محمد، سنن، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، ۱۹۵۲-۱۹۵۳ م؛ ابن‌هشام، عبدالملک، السیرة النبویة، به کوشش طه عبدالرئوف سعد، بیروت، ۱۹۷۵ م؛ ابوداوود سجستانی، سلیمان، سنن، به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره، دار احیاء السنة النبویه؛ ابوعمرو دانی، عثمان، السنن الواردة فی الفتن، نسخۀ خطی کتابخانۀ ظاهریه، شم‍ ۳۱۴ حدیث؛ احمد ابن حنبل، مسند، قاهره، ۱۳۱۳ ق/ ۱۸۹۵ م؛ الاختصاص، منسوب به مفید، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، جماعة المدرسین؛ ازرقی، محمد، اخبار مکة، به کوشش رشدی صالح ملحس، بیروت، ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م؛ برقی، احمد، المحاسن، به کوشش جلال‌الدین محدث ارموی، تهران، ۱۳۳۱ ش؛ بیاضی، علی، «الباب المفتوح»، ضمن ج ۵۸ بحار الانوار مجلسی، بیروت، ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م؛ ترمذی، محمد، سنن، به کوشش احمد محمد شاکر و دیگران، قاهره، ۱۳۵۷ ق/ ۱۹۳۸ م بب‍ ؛ التفسیر، منسوب به امام حسن عسکری (ع)، قم، ۱۴۰۹ ق؛ ثعلبی، احمد، عرائس المجالس ( قصص الانبیاء)، بیروت، ۱۴۰۱ ق/ ۱۹۸۱ م؛ حاکم نیشابوری، محمد، المستدرک، حیدرآباد دکن، ۱۳۳۴ ق؛ حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، بیروت، ۱۳۹۱ ق؛ خراسانی (شرف)، شرف‌الدین، نخستین فیلسوفان یونان، تهران، ۱۳۵۰ ش؛ دارمی، عبدالله، سنن، دمشق، ۱۳۴۹ ق؛ دبا؛ راوندی، سعید، الدعوات، قم، ۱۴۰۷ ق؛ سیوطی، الدر المنثور، قاهره، ۱۳۱۴ ق؛ شهرستانی، محمد، الملل و النحل، به کوشش محمد بدران، قاهره، ۱۳۷۵ ق/ ۱۹۵۶ م؛ طبرسی، احمد، الاحتجاج، به کوشش محمدباقر موسوی خرسان، بیروت، ۱۴۰۱ ق/ ۱۹۸۱ م؛ طبرسی، فضل، مجمع البیان، صیدا، ۱۳۳۳ ق؛ طبری، تفسیر؛ طوسی، محمد، تهذیب الاحکام، به کوشش حسن موسوی خرسان، نجف، ۱۳۷۸ ق؛ عهد عتیق؛ عیاشی، محمد، تفسیر، قم، ۱۳۸۰-۱۳۸۱ ق؛ فرات کوفی، تفسیر، نجف، ۱۳۵۴ ق؛ قرآن کریم؛ قمـی، علی، تفسیـر، نجف، ۱۳۸۶-۱۳۸۷ ق؛ کلینی، محمد، الکـافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۷۷ ق؛ کیذری، محمد، حدائق الحقائق، دهلی، ۱۴۰۴ ق؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳ م؛ مستغفری، جعفر، طب النبی (ص)، نجف، ۱۳۸۵ ق/ ۱۹۶۵ م؛ مفید، محمد، المقنعة، قم، ۱۴۱۰ ق؛ نوری، حسین، مستدرک الوسائل، تهران، ۱۳۸۲ ق؛ نهج البلاغة؛ نیشابوری، ابراهیم، قصص الانبیاء، به کوشش حبیب یغمایی، تهران، ۱۳۴۰ ش؛ یاقوت، بلدان؛ نیز:

Cohen, A., Everyman’s Talmud, London, 1949; ER; Liddell, H. G. and R. Scott, A Greek-English Lexicon, Oxford, 1864; Yalkūt Shamʿūnī.

احمد پاکتچی

### دانشنامه بزرگ اسلامی 2

مقاله دوم در باره آب در دانشنامه بزرگ اسلامی در آدرس ذیل

<https://www.cgie.org.ir/fa/article/245678/%D8%A2%D8%A8>

آب،

نویسنده (ها) : عسکر بهرامی - محمدحسین شمسایی

آخرین بروز رسانی : یکشنبه 10 مرداد 1400 تاریخچه مقاله

آب، مایع حیات‌بخش و یکی از تأثیرگذارترین عناصر حیاتی در فرهنگ و فولکلور مردم ایران. جلوه‌های گسترده‌ای از فرهنگ، تمدن و هنر ایرانیان تحت تأثیر باورها و اسطوره‌هایی بوده است که دربارۀ آب پدید آمده‌اند. بخش نخست این مقاله به اهمیت و ارزش آب در فرهنگ ایرانیان دوران باستان اختصاص دارد و بخش دوم، همین موضوع را در دورۀ اسلامی پی می‌گیرد.

I. آب در فرهنگ ایرانیان دوران باستان

بر پایۀ باورهای ایرانیان باستان که در نوشته‌های دینی زردشتی و دیگر متون بازتاب یافته است، آب نقش چشمگیری در پیدایش هستی و پیشبرد مبارزۀ میان نیکی و بدی در عرصۀ تاریخ اساطیری ایران داشته است و از‌این‌رو، جایگاه ویژه‌ای در آیینهای دینی ایرانیان و باورهای مردمی یافته است.

واژۀ «آب» در نوشته‌های فارسی میانه به صورت āb / p (و نیز به شکل نوشتاری هزوارش، MY')، بازماندۀ صورت فارسی باستان āpi- و اوستایی āp- / āpi- (سنسکریت در حالت فاعلی: ắpas، هندوایرانی نخستین: ˇāp-) و در متون پازند به صورت āw / āv (و در گویشهای امروزی به صورتهای برگرفته از این شکلها) آمده است (بارتولمه، ۳۲۹؛ نیبرگ، II / 20؛ کنت، 168).

آب در باورهای هندوایرانی

ایرانیان باستان گروهی از خانوادۀ آریایی، و از خانوادۀ بزرگ‌تر هندواروپایی بودند. همچنان‌که شواهد دینی و زبان‌شناختی نشان می‌دهند، اینان باورها و آیینهایی داشته‌اند که در آنها آب (در کنار آتش) نقشی مهم داشته است و این باورها و آیینها در دین زردشتی، که ظاهراً در هزارۀ ۲ق‌م ظهور یافت، نیز باقی ماند و به‌نظر می‌رسد اهمیت آنها بیشتر هم شد (نک‍ : بویس، «زردشتیان[۱]»، 2-4).

شواهد فراوانی از جایگاه ویژه و نیز تقدس آب نزد هندواروپاییان وجود دارد. آنان گاه آبها را به صورت مجموعۀ آبها و گاه در قالب رود و چشمه می‌ستودند و احترام می‌گذاردند و احتمالاً به سبب ویژگیهای پرورندۀ آب بود که برای آن، واژۀ مؤنث (\*āp-) به کار می‌رفت (وست، 274). این ستایش را هندواروپاییان اغلب در قالب مجموعه‌ای از آداب و شعایر دینی انجام می‌دادند که در آنها، آتش نیز جایگاهی همچون آب داشت و این سنت تا دورۀ هندوایرانی و حتى پس از آن نیز ادامه یافت. از این دوره شواهدی در دست است که نشان می‌دهند ستایش ایزدان (به معنای موجودات پرستیدنی) و انجام آیینها، با هدف نگاهداشت یک قانون کلی و نظم فراگیر (هندی: «رِته»، ایرانی: «اَشه» به معنای راستی و درستی) صورت می‌گرفت که آن را نگاهدارندۀ گیهان در برابر آشوب و بی‌نظمی (موسوم به دروغ) می‌دانستند (بویس، همان، 7-8). نزد هندوایرانیان نخستین حفظ این نظم گیهانی را دو ایزد برتر، یکی وَرونه و دیگری میتره (هر دو با لقب سنسکریتی: اَسوره، یا اوستایی: اَهوره) زیر نظر داشتند و به سبب نقش مهم آب و آتش در حیات اجتماعی و دینی مردم، ورونه با آب، و میتره با آتش ارتباطی بسیار نزدیک یافتند. جز این، آب با چند ایزد دیگر هم ارتباط داشت؛ از‌جمله با اپام نپات که تخمۀ همۀ آبها بود، اَرِدویسور اناهیتا، تیشتر، هَوروَتات یا خرداد (همان، 8-9؛ نیز نک‍ : ادامۀ مقاله). علاوه بر این ایزدان، خود آب نیز (در کنار عنصر مهم دیگر، یعنی آتش)، در متنهای دینی کهن هندوایران ستوده می‌شود. در وداها ۴ سرودۀ مستقل و نیز بیتهای پراکندۀ دیگری در ستایش آبها (به تنهایی یا به همراه ایزدان دیگر) وجود دارد. در این متنها آبها به سیمای مادر، ایزدبانو، و بیوه‌ای جوان تصویر می‌شوند که به پرستندگانشان و نیز کسانی که برای ایشان فدیه می‌دهند، زندگی دراز، تندرستی، و نامیرایی عطا می‌کنند. بر پایۀ این متنها آب پاک‌کنندۀ پلیدیها و گناهان، نیز درمانگر، و خاستگاه همۀ خوراکیها و گیاهان شفابخش است و اپام نپات، تخمۀ همۀ آبها، اَگنی خدای آتش، پسر آبها، و سرانجام خود آبها همسران ورونه (ایزد آسمان) خوانده می‌شوند (مک‌دانل، ۸۵ , ۶۹-۷۰ , ۲۶؛ گریزولد، 297-299 , 295 , 290-292).

در وداها، ورونه سامان‌بخش و گسترندۀ آبها ست؛ این لقب او در اوستا برای اناهیتا می‌آید که ایزدبانوی آبها و گسترندۀ آبها در سرزمینهای آریایی است. از‌این‌رو، یکی از کهن‌ترین و بلندترین سرودهای اوستا (به‌نام آبان یشت) به ستایش ایزدبانوی آبها، اردویسور اناهیتا اختصاص یافته است و علاوه بر آن، یکی از نمازهای پنجگانۀ زردشتی (به نام آبان نیایش) نیز در ستایش او ست (یشتها، ۱ / ۱۵۸؛ بهار، ۴۶۷).

براساس این متنها، اردویسور اناهیتا (همانند ایزدبانوی ودایی همتایش، سرَسْوَتی) ایزدبانویی زیبا، درخشان، برومند، خوش‌اندام و پاک، و در همان حال بسیار نیرومند و بخشنده است. او فزونی‌بخش خانه‌ها و زندگی و گله و چراگاه است و برای شهرها و کشورها تندرستی و توانگری می‌آورد، از فراز کوهها بدانها می‌نگرد و نگاهبانی‌شان می‌کند. این ایزدبانو، همچنین پاک‌کنندۀ نطفۀ مردان و زهدان زنان است، و پادشاهان و سرداران برای کسب پیروزی در نبرد به او روی می‌آورند و برای او به رودها فدیه می‌دهند (نک‍ : بهار، ۴۷۷)؛ در همان حال او به‌سان رودی زورمند تجسم می‌شود که از کوه هُکَر به سوی دریای فراخکَرد روان است (همانجا؛ مالاندرا، 117-119).

دیگر ایزد ودایی مرتبط با آبها که در دین ایرانیان باستان جایگاه خویش را نگاه داشت، اپام نپات، تخمه یا فرزند آبها بود که در متنها به همراه دیگر ایزدان ــ که آنان نیز اغلب مرتبط با آب هستند ــ ستوده می‌شود (مک‌دانل، 69-71؛ گری، 133-134؛ نیز نک‍ : یسنا، ۱ / ۱۱۷، ۱۲۱، ۲ / ۸۵-۸۶). در متنهای اوستایی، همانند متنهای ودایی، خود آبها نیز با نام āpō (صورت فاعلی جمع) پرستش می‌شوند (گری، ۱۳۶).

آفرینش آب در باورهای ایرانیان باستان

در اندیشۀ ایرانیان باستان، که در هزارۀ ۲ق‌م زردشت آن را با اصلاحاتی در قالب دینی نو عرضه کرد، باور به دو اصل، گوهر یا مینوی نخستین، یکی نیک و دیگری بد، وجود داشته و تمام فلسفۀ آفرینش و هستی بر اساس آن شکل گرفته و تفسیر شده است. اورمزدْ جهان را به منزلۀ آوردگاهی با اهریمن می‌آفریند. نخستین آفریدگان، ایزدانی هستند که هریک از آنان، اورمزد را در آفرینش یکی از اجزاء جهان نیک یاری می‌کنند و خود نیز نمایندۀ آسمانی و نگاهبان آن می‌شوند. در جهان تاریکی و بدی هم اهریمن دست‌به‌کار می‌شود و برای مقابله با سپاه روشنی، نیروهای خود را که همچون وی دیوانی ویرانگر و بدکردارند، به وجود می‌آورد و پس از آفرینش بر آنها می‌تازد (هینلز، ۶۹-۷۱؛ نیز نک‍ : بویس، «تاریخ ... [۲]»، I / 197).

در آفرینش جهان، اورمزد نخست پیش‌نمونۀ آفریدگان اصلی را می‌آفریند و در مرحله‌ای دیگر از همین نمونه‌ها ست که همۀ آفریدگان مادی پدید می‌آیند. اورمزد با آفرینش پیش‌نمونۀ آسمان آغاز می‌کند، سپس به یاری آسمان، شادی را می‌آفریند، آن‌گاه آب و زمین و گیاه و سپس گاو یکتا‌آفریده و سرانجام انسان را، که این دو آفریده را اورمزد در میانۀ جهان می‌آفریند (بندهش، ۳۹-۴۲).

بدین ترتیب دومین آفرینش از آنِ آب است. اورمزد آب را از گوهر آسمان می‌آفریند تا با آن، جهان زندگی و خرمی بیابد و از این آب، باد و باران و مه و برف و ابرهای باران‌زا پدید می‌آیند. این پیش‌نمونه به‌سان قطره‌ای بزرگ و گیهانی است و به اندازۀ مردی است که به تعبیر بندهش دو دست بر زمین هلد، با دست و پای رود و آب تا شکمش بایستد (ص ۴۰). این آب به روایتی دیگر ( مینوی خرد، ۶۱) در میان زمین و آسمان، همچون آب در تخم مرغ است. به روایتی دیگر، اورمزد پیش‌نمونۀ آب را از اشک می‌آفریند و صاف و پاک، بر زمین یا در زیرزمین یا در هوا به جنبش درمی‌آورد و پهنۀ گیتی را از آن صاف و روشن می‌کند و خورشید نیز آن را پاک‌تر می‌سازد (روایت ... ، ۵۴؛ نیز نک‍ : بندهش، ۳۹). از سوی دیگر، در روایتهای ایرانی، میانۀ جهان که کانون تحولات آفرینش است، کرانۀ رودخانه‌ای به نام دائیتی یا وه‌دائیتی (به معنای دائیتی نیک) واقع در ایرانویج یا سرزمین اصلی ایران است. اورمزد گاو یکتا‌آفریده را بر کنارۀ راست این رود می‌آفریند و کنارۀ دیگر آن، یعنی چپ، جایگاه آفرینش ششمین هستی، یعنی انسان است (همان، ۴۰-۴۱).

در پایان ۳ هزارۀ دوم که کار آفرینش پیش‌نمونه‌ها به پایان می‌رسد، اهریمن بر آنها می‌تازد و یکایک آفرینشهای اورمزد را به همان ترتیب آفرینش آنها آسیب می‌رساند یا از میان می‌برد؛ آسمان صاف و روشن را می‌شکافد و با تاریکی درمی‌آمیزد؛ سپس به سوی پیش‌نمونۀ آب می‌رود و بخشی از آن را شور و گل‌آلود می‌کند. از پی آب، اهریمن بر زمین می‌تازد. از این تازش، زمین تاریک می‌شود و بسیار جانوران پلید بر آن پدید می‌آیند و زمین سراسر آلوده می‌شود؛ زمین چنان می‌لرزد که کوهها و پستی و بلندیها پدید می‌آیند و با بارش باران و پیدایی رودها و دریاها و تقسیم شدن زمین، ۷ کشور شکل می‌گیرند. اهریمن سپس چنان زهری بر گیاه فراز می‌برد که گیاه در دم می‌خشکد؛ اما بی‌درنگ امرداد امشاسپند آن را می‌ساید و به یاری باران در سراسر گیتی می‌پراکند و از این راه همه‌گونه روییدنیها در سراسر جهان پدید می‌آید (همان، ۶۳-۶۵؛ وزیدگیها ... ، ۴۰-۴۶).

اهریمن در هر یورش به یکی از آفریدگان جهان اورمزدی، با سلاحی ساخته از همان آفریده رویارو می‌گردد. تازش اهریمن به آب هنگامی رخ می‌دهد که تشتر، ستارۀ درخشان تخمۀ همۀ آبهای هستی، در برج خرچنگ آبی است ( بندهش، ۶۳). به روایت بندهش، اورمزد ابر را می‌آفریند و ابر که مینوی باد او را به جنبش در می‌آورد، به تعبیری، چونان جام اورمزدی است که آب را برمی‌گیرد و به آسمان می‌برد و بر زمین می‌باراند (ص ۶۴؛ نیز نک‍ : وزیدگیها، ۴۱-۴۲).

بر پایۀ روایتی، اهریمن دیو اَپوش (خشکسالی) را به رویارویی تشتر می‌فرستد: به یاری باد، ایزد تشتر، ۳ بار به پیکر مرد، گاو، و اسب درمی‌آید و با اپوش درمی‌آویزد. سرانجام او که از نیروی نیایشهای مردم توانمندگشته است، دیو خشکسالی را شکست می‌دهد و در ۳۰ روز، بارانی با قطره‌های بزرگ می‌باراند و جانوران موذی آفریدۀ اهریمن را فرو می‌شوید و از میان می‌برد. بدین‌سان، تشتر پیش‌نمونۀ آب را در جهان می‌پراکند و از آن دریاها و رودها پدید می‌آیند. بزرگ‌ترینِ این آبها دریای کیهانی وُروکَشه (یعنی دارای شاخابه‌های بسیار) یا فراخکرت است. با بارش باران و پیدایی رودها و دریاها و تقسیم شدن زمین، ۷ کشور شکل می‌گیرند ( بندهش، ۷۰؛ پاناینو، I / 39 ff.؛ نیز نک‍ : مینوی خرد، ۱۱۲).

از سوی دیگر، از نم باران گیاه می‌روید و می‌بالد و علوفه را برای چارپایان سودمند، و گندم را برای مردمان فراهم می‌آورد. بدین‌سان، آب نقش خود را در تداوم هستی حفظ می‌کند. هم بدین سبب مردمان آب را گرامی می‌دارند و با خواندن نیایشی خاص آن را می‌ستایند و آفرینش آن را جشن می‌گیرند. آفرینش آب از روز شانزدهم اردیبهشت تا یازدهم تیر‌ماه، یعنی ۵۰ روز به درازا کشید و پس از آن اورمزد تا آفرینش دیگر ۵ روز درنگ کرد. این ۵ روز گاهنبار دوم موسوم به میدیوشم است که در سنت ایرانی آن را به عنوان دومین گاهنبار ــ که جشنهای دینـی و بـزرگداشت آنها تکلیف بوده است ــ جشن می‌گرفته‌اند ( بندهش، ۴۱؛ نیز نک‍ : بویس، «زردشتیان»، 33). باز دربارۀ آب در روایتها آمده است که آن را اورمزد برای کشتن دیو تشنگی (زئیری) آفریده است و این آب در جهان مادی از یاری و پرستاری خرداد امشاسپند (نامش بر سومین ماه سال و ششمین روز گاه‌شماری زردشتی نهاده شده) برخوردار است و بدو تعلق دارد و تشتر و فروردین و باد از ایزدان همکار خرداد خوانده شده‌اند ( بندهش، ۳۹؛ یشتها، ۱ / ۹۵-۹۶).

آب در اسطورۀ پایان جهان

آب گذشته از آفرینش جهان و هستی‌بخشی به آن، در اسطورۀ پایان جهان هم نقشی چشمگیر دارد. یکی از آبهای اساطیری، دریاچۀ موسوم به کیانسه است که برخی کوشیده‌اند آن را با یکی از دریاچه‌های واقع در قلمرو ایران تطابق دهند؛ از‌جمله با دریاچۀ هامون. بر پایۀ روایتهای دینی، ظهور زردشت در پایان هزارۀ ۳ و آغاز هزارۀ ۴ رخ می‌دهد. این روایتها می‌گویند که زردشت ۳ بار با همسرش به نام هووی، نزدیکی می‌کند و چون هووی هربار خود را در دریاچۀ کیانسه می‌شوید، نطفۀ زردشت در این آب می‌ریزد و در آنجا نگهداری می‌شود. در ۳ زمان (۳۰ سال مانده به پایان هر هزاره از ۳ هزار سال چهارم تاریخ اساطیری) هر بار دوشیزه‌ای بهدین (زردشتی) در این دریاچه تن می‌شوید و از این نطفه آبستن می‌شود. از این آبستنیها، نجات‌بخشان زردشتی (به ترتیب اوشیدر، اوشیدرماه، و سوشیانس) زاده می‌شوند که هریک با زدودن گروهی از موجودات زیانکار، زمینه را برای نابودی فرجامین اهریمن و سپاه، و گسترش نیکی و سرانجام هم شهریاری اورمزد بر جهانی یکسره پـاک و نیک فراهم می‌سازد ( بندهش، ۱۴۲-۱۴۳؛ نیز نک‍ : مینوی خرد، ۸۸ بب‍ ؛ روایت، ۵۸-۶۴).

براساس این باورهای دینی دربارۀ آب، این عنصر جایگاهی کانونی در زندگی و باورهای ایرانیان باستان یافت و به‌ویژه به عنوان عاملی پاک و پاک‌کننده به‌شمار آمد و در آیینهای دینی نیز اهمیت یافت. نویسندگان باستانی نیز بارها بر حرمت‌گذاری ایرانیان به آب اشاره کرده‌اند؛ ازجمله هرودت می‌نویسد که ایرانیان هرگز با پیشاب آبهای روان را نمی‌آلایند و دست خود را در آن نمی‌شویند و به دیگران هم اجازۀ چنین کاری را نمی‌دهند و برای آبهای روان احترام بسیار قائل‌اند (I / 215).

متنهای زردشتی هم بارها بر نگاهداشت پاکی آب، به‌ویژه آب روان، تأکید کرده و آلودن آن را گناه دانسته‌اند. مهم‌ترین این آلودگیها جسد انسان و جانوران است: انداختن اجساد در آب، گناه مرگ‌ارزان به‌شمار می‌آید و بیرون نیاوردن جسد از آب، حتى با عذر هم، گناه است ( کتاب پنجم ... ، ۵۳؛ شایست ... ، ۱۱، ۲۹-۳۱؛ نیز نک‍ : چاکسی، 12). از سوی دیگر، آب به عنوان پاک‌کننده به آیینهای تطهیر راه یافت، اما برای این کاربرد آب محدودیتهایی در نظر گرفته‌اند: در این آیینها تنها پس از زدودن نجاست (با مواد دیگر) می‌توان در نهایت آن را با آب شست ( شایست، ۳۹؛ چاکسی، 11, 87 ff. , 120) وگرنه گناهی با تاوان سنگین خواهد بود ( ارداویراف‌ ... ، ۸۰؛ نیز نک‍ : ه‍ د، برشنوم؛ برای شرحی دربارۀ پرهیز آب در فقه زردشتی و احکام آن، ازجمله نک‍ : وندیداد، ۲ / ۶۶۷- ۶۶۸؛ برای طهارت پادیاب (با آب)، مواقع انجام و چگونگی آن، نک‍ : مُدی، 87 ff.؛ چاکسی، 53-54).

علاوه بر نگاهداشت پاکیزگی آب، زردشتیان تکلیف دینی دارند که به آب نثار نیز تقدیم کنند. با گزاردن آیین آب زوهر (āb zōr) ــ که امروزه جزو مراسم یسنه است ــ آمیزه‌ای از شیر و شیرۀ گیاه هوم تهیه، و نثار آب روان می‌شود و با این عمل بدان نیرو می‌بخشند (بویس، «آتش[۳] ... »، 100 ff.؛ نیز نک‍ : وندیداد، ۲ / ۸۵۷-۸۶۳).

از سوی دیگر، نقش پاک‌کنندگی سبب شده است تا از دیرباز، آب به منزلۀ یکی از دو ابزار بازشناخت سره از ناسره و درست از نادرست به کار رود (عنصر دیگر چنان‌که انتظار می‌رود، آتش بوده است) و در آزمونی به نام ور آب، گناهکار و پیمان‌شکن را باز می‌شناخته‌اند. در این روش که پیشینۀ آن به دورۀ

هندوایرانی بازمی‌گردد، فرد متهم به شکستن پیمان یا سوگند را وادار می‌کردند تا در حالی که رانهای مردی ایستاده در آب را می‌گیرد، خود در زیر آب غوطه‌ور شود. از همین لحظه، کمانداری تیری می‌انداخت و دونده‌ای برای آوردن آن می‌دوید و تا بازگشت او، متهم در زیر آب، اگر همچنان زنده بود، بی‌گناه شمرده می‌شد و اگر می‌مرد، گنهکار (بویس، «تاریخ»، I / 34-35).

مآخذ

ارداویراف‌نامه، به کوشش فیلیپ ژینیو، ترجمۀ ژاله آموزگار، تهران، ۱۳۸۲ش؛ بندهش، ترجمۀ مهرداد بهار، تهران، ۱۳۸۵ش؛ بهار، مهرداد، پژوهشی در اساطیر ایران، به کوشش کتایون مزداپور، تهران، ۱۳۸۱ش؛ روایت پهلوی، ترجمۀ مهشید میرفخرایی، تهران، ۱۳۶۷ش؛ شایست ناشایست، آوانویسی و ترجمۀ کتایون مزداپور، تهران، ۱۳۶۹ش؛ کتاب پنجم دینکرد، ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران، ۱۳۸۶ش؛ مینوی خرد، ترجمۀ احمد تفضلی، تهران، ۱۳۵۴ش؛ وزیدگیهای زادسپرم، ترجمۀ محمدتقی راشدمحصل، تهران، ۱۳۶۶ش؛ وندیداد، ترجمۀ هاشم رضی، تهران، ۱۳۷۶ش؛ هینلز، جان، شناخت اساطیر ایران، ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران، ۱۳۷۹ش؛ یسنا، ترجمۀ ابراهیم پورداود، بمبئی، ۱۳۱۲ش؛ یشتها، ترجمۀ ابراهیم پورداود، بمبئی، ۱۹۲۸م؛ نیز:

Bartholomae , Ch. , Altiranisches Wörterbuch, Strassburg, ۱۹۰۴; Boyce, M., «Ātaš - Zōhr and Āb - Zōhr», JRAS, ۱۹۶۶; id, A History of Zoroastrianism, Leiden / Köln, ۱۹۷۵; id, Zoroastrians, London, ۱۹۷۹; Choksy, J. K., Purity and Pollution in Zoroastrianism, Austin, ۱۹۸۹; Gray, L. H.,«The Foundations of the Iranian Religions», The Journal of the K. R. Cama Oriental Institute, ۱۹۲۹, no.۱۵; Griswold, H. D., The Religion of the Rigveda, Delhi, ۱۹۷۱; Herodotus, The History, tr. G. Rawlinson, New York, ۱۸۸۲; Kent, R. G., Old Persian, Grammar, Texts, Lexicon, New Haven, ۱۹۵۳; Macdonell, A. A., The Vedic Mythology, Varanasi, ۱۹۶۳; Malandra, W. W., An Introduction to Ancient Iranian Religion, Minneapolis, ۱۹۸۳; Modi, J. J., The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees, Bombay, ۱۹۳۷; Nyberg, H. S., A Manual of Pahlavi, Wiesbaden, ۱۹۷۴; Panaino, A., Tištrya, Rome, ۱۹۹۰; West, M. L., Indo-European Poetry and Myth, New York, ۲۰۰۷ .

عسکر بهرامی

. آب در فرهنگ دورۀ اسلامی

احترام و قداست آب

حرمت آب و نیاز انسان به آن در سراسر تاریخ و زندگی انسان نقش بسته، و شادمانی دسترسی به آب، از دیرزمان، بخشی از شادیها و جشنهای پرخاطرۀ ایرانی بوده است (عناصری، ۵۵). جوشش احساسات شاعرانه و توجه به قداست آب در ایران، حکایت از نوعی نگاه معنوی به آب در این کشور دارد (بهشتی، ۲۲). اگر در موقعیت جغرافیایی و در سرزمین ایران، آب کم بوده، اما در فرهنگ ایرانی، نقش و تجلی آب فراوان بوده است؛ هر چیز خوبی به آب نسبت داده می‌شود، هر چیز منسوب به آب، شاداب نام‌گذاری می‌شود و هر چیز پُر و پیمانی، آبدار شمرده می‌شود (همو، ۲۳-۲۴؛ انوری، ذیل آباد).

فرهنگ عامۀ ایرانی تحت تأثیر اندیشۀ اسلامی، نگرشها و باورهای چندی به آب پیدا کرده است و بر پایۀ آن رفتار می‌کند. در این راستـا در فرهنگ ایرانـی ـ اسلامی، زندگی همـه چیز، از آب پدید آمده است و ادامۀ آن نیز به آب بستگی دارد. در این نگرش، اصل و موجودیت نخستین آب از آسمان بوده که بر روی زمین استقرار یافته است؛ دنیای نخستین پیش از آفرینش آسمان و زمین، از آب بوده است؛ آبْ اصل و بنیاد زندگی است؛ زیبایی طبیعت از آب است؛ غذای انسان به آب وابسته است؛ و آب از ارکان بهداشتی انسانها، نیز باروری گیاهان است (سلطانی، ۸۰-۸۵؛ عناصری، ۵۲-۵۳)؛ از‌این‌رو، مردم برای آن حرمتی بسیار قائل‌اند و آن را ارج می‌نهند.

قداست آب به اندازه‌ای نزد ایرانیان پذیرفته شده است که همانند دیگر عناصر مذهبی و مقدس به آن سوگند می‌خورند؛ «به این آب روان»، «به این آب زلال» و «به این روشنایی آب»، شماری از سوگندهای ایرانیان به آب است (خلعتبری، ۱۰۵).

منابع آب در ایران

تقریباً در همۀ مناطق ایران، تأمین آب شهرها و روستاها بسیار مشکل و طاقت‌فرسا ست و چنین است که سختی به دست آوردن آن، زبانزد شده است (نک‍ : ذوالفقاری، ۱ / ۱۷۱). ایرانیان آب مصرفی خود، چه آب نوشیدنی و چه آب مصارف خانگی و کشاورزی و نیازهای دیگر را از منابع آبهای سطحی و یا زیرزمینی به دست می‌آورند:

۱. منابع سطحی

منشأ آبهای سطحی ایران بیشتر باران و مخلوطی از آب باران جاری و آبهای زیرزمینی است که در میزان و مقدار آن، عوامل مختلف جغرافیایی و عناصر اقلیمی نقش تعیین‌کننده دارند (رضوانی، ۲۲۴). شهرها و روستاهای کوهستانی ایران، بیشتر به آب رودخانه‌ها و چشمه‌ها متکی هستند. ساکنان پای کوه نیز معمولاً آب مورد نیاز خود را از دره‌ها، رودخانه‌ها و چشمه‌ها تأمین می‌کنند (همو، ۲۲۳؛ عظیمی، ۲۳؛ عیسى‌پور، ۷۹). معمولاً در مناطقی با اقلیم خشک بیابانی، بهره‌برداری از آبهای سطحی نیز مشکلات فراوان دارد. درگذشته در این مناطق، به شیوۀ سنتی از آبهای موجود یا در دسترس به صورت ذخیرۀ آن در آب‌انبارهای سرباز یا سرپوشیده و آب باران استفاده می‌کردند؛ مثلاً در نیمۀ جنوبی ایران و به‌ویژه مناطق جنوب شرقی، استفاده از این منابع آبی معمول است. این مخازن آبی فصلی را در جنوب شرقی کشور «هوتک»، در جنوب «برکه»، و در شمال دشت کویر «چاله» می‌گویند (رضوانی، ۲۲۳-۲۲۴).

الف ـ آب‌انبارها: آب‌انبارها در برخی از شهرهای کویری و بیابانی ایران که عنصر اصلی تشکیل‌دهندۀ بافت شهری به‌شمار می‌آیند، سیمای مشخصی را ارائه می‌دهند که آنها را از دیگر شهرها متمایز می‌سازد و از دیرباز، سهم بسزایی در تأمین آب مصرفی این قبیل شهرها ایفا کرده‌اند. آب‌انبار به عنوان محل جمع‌آوری و ذخیرۀ آب در فصول بارانی، راه حل تأمین آب در این شهرها ست که گنبد و بادگیرهای آن از دوردست، و سردرِ راهرو عمیق و بلند آن از نزدیک به خوبی دیده می‌شود (همو، ۲۲۷). نمونۀ این آب‌انبارها در کنار کویرها، بیابانها و دشتهای خشک و گرم جنوب ایران به صورت سرپوشیده برای تأمین نیازهای کاروانها و روستاها به چشم می‌خورد (فرهنگی، ۲۷). آب‌انبارها معمولاً از آب قناتها یا رودخانه‌های نزدیک به آبادیها و یا از آب باران پر می‌شود. نگاهداری آب در این آب‌انبارها از این نظر است که آب قناتها در تابستان کم می‌شود و رودخانه‌های پرآب بهاری و زمستانی در تابستان به خشک‌رود تبدیل می‌گردند و نیز آب آب‌انبارها در تابستان خنک‌تر از آب قناتها و رودخانه‌ها است. این مخزنها از لحاظ ساختمانی شکلهای گوناگونی داشتند و ظرفیت آنها تقریباً از ۳۰۰ تا ۰۰۰‘ ۳ و در برخی جاها به ۰۰۰‘۱۰ مـ‍ ۳ می‌رسید (همو، ۷۹). در شهرها آب‌انبار را در زیر قسمتی از بنا می‌کندند. آب‌انبار و حوض در خانه‌های شهری، از نخستین شبکه‌های به هم پیوستۀ ذخیرۀ آب نوشیدنی و شست‌وشو در شهرها بود. پس از آنکه میرابها آبهای سطحی شهر یا آب قناتها را از طریق شبکۀ سراسری نهرها به حیاط خانه‌ها می‌رساندند، صاحب‌خانه‌ها با گشودن دریچۀ راه آب، جریان آب را به داخل آب‌انبار هدایت می‌کردند و سپس با استفاده از تلمبه در نوبتهای گوناگون، آب از آب‌انبار به حوض خانه‌ها منتقل می‌شد ( لغت‌نامه ... ، ذیل واژه؛ عباسی، ۱۲۱).

بزرگ‌ترین و مجهزترین آب‌انبارهای ایران، آب‌انبار تکیۀ امیر چخماق، آب‌انبار شش بادگیر و آب‌انبار مسجد جامع یزد است (فرهنگی، ۷۹-۸۴). آب‌انبار به گونه‌ای در فرهنگ مردم جا افتاده بود که هر محله‌ای که آب‌انبار در آن قرار داشت، به آن «آب‌انبار محله» می‌گفتند (نصری، ۴؛ برای اطلاعات بیشتر دربارۀ آب‌انبار، نک‍ : ه‍ م).

ب ـ سد و آب بند: ساختن سد و آب بند از قدیم تا به امروز یکی از راههای بهره‌برداری بهینه و منابع تأمین آب آشامیدنی و مصارف خانگی، کشاورزی و صنعتی در ایران بوده است. سد را برای بالا آوردن سطح رودخانه و سوار‌شدن آن بر سواحل رودخانه و نیز برای ذخیره‌سازی آب انبوه احداث می‌کنند (کردوانی، ۹۱؛ اکبری، ۱۱). از لحاظ قدمت تاریخی سدسازی، ایران را می‌توان در ردیف کشورهای سدساز کهن به‌شمار آورد. وجود بندهای کوچک و سدهای بزرگ، در نقاط مناسب در درون دره‌ها برای ذخیره کردن آب، از دیگر نشانه‌های تمدن ایران باستان است. سد بهمن در فارس که در دورۀ هخامنشیان بنا شده، و عمر آن نزدیک به دو هزار سال است، بند امیر در شمال شرقی شیراز با عمری نزدیک یک هزار سال، سد کبار قم با پیشینه‌ای ۷۰۰ ساله، سد ساوه که حدود ۷۰۰ سال پیش در دورۀ ایلخانان ساخته شده است، سد فریمان با پیشینه‌ای هزار ساله، و سد طبس که بیش از ۴۰۰ سال عمر دارد، از سدهای تاریخی ایران به‌شمار می‌روند (کردوانی، همانجا؛ نیز نک‍ : فرهنگی، ۲۷، ۳۷- ۳۹؛ حسینی، ۱۶۰-۱۶۲؛ بهرامی، ۶۶).

در دوران حکومت صفویه (ح ۹۰۵-۱۱۳۵ق / ۱۵۰۰-۱۷۲۳م) عصر جدیدی در زمینۀ مهار و مهندسی آب آغاز شد. مقارن همین دوره بود که بندها و پلهای مشهد و اصفهان پدید آمد و سدهای انحرافی و مخزنی بزرگ احداث گردید که برخی از آنها تا به امروز برجا مانده‌اند (فرهنگی، ۲۷). پس از دورۀ صفویه نادرشاه افشار برای ایجاد آبادانی در کشور، در تهیۀ آب و بستن سد کوشش بسیار کرد. او از رود ارس، نهری برای آبیاری دشت مغان کشید که هنوز هم آثار آن دیده می‌شود (بهرامی، همانجا).

افزون‌بر سدهای بزرگ، مردمان هر منطقه، بسته به منابع آبی که در اختیار دارند، برای ذخیرۀ آب، متناسب با شرایط اقلیمی و امکانات خود به ساختن آب‌بندها یا سدهای کوچک اقدام می‌کنند (نک‍ : طاهباز، ۲۸). آب‌بند را در برخی از مناطق با اهدافی به جز بهره‌برداری از آب درست می‌کنند؛ چنان‌که در شمال ایران، کنار دره‌ها و رودخانه‌ها برای شکار پرندگان مهاجر فصلی، آب‌بند می‌سازند و شکار برخی از پرندگان فقط به ساختن آب‌بند وابسته است. ضرب‌المثل «آب‌بندان باشد، چه بسیار مرغابی» (ذوالفقاری، ۱ / ۱۷۱) ازهمین‌رو در میان مازندرانیها رایج شده است؛ هرچند بارِ معنایی آن به آب‌بند و شکار محدود نمی‌شود.

ج ـ یخچال: در شماری از مناطق ایران، خرابه‌هایی به شکل آب‌انبارهای بزرگ مخروطی شکل مشاهده می‌شود که برای ذخیره کردن یخ به‌کار می‌رفته است. این آب‌انبارها را یخچال می‌نامیدند و در شهرها و روستاها معمولاً از آن استفاده می‌شد. در گذشته، مصرف یخ انبوه ساکنان شهر و یا هر منطقه در فصل گرم تابستان از همین راه تأمین می‌شد (فرهنگی، ۸۵). مردم تهران برای مقابله با گرمای تابستانها، با استفاده از این یخها، آب آشامیدنی خود را خنک نگه می‌داشتند و نیز با آن شربت، بستنی، فالوده و یخ‌دربهشت درست می‌کردند. یخچالهای تهران سابقه‌ای طولانی دارند و هنوز برخی از خیابانها و گذرگاههای شهر، به همین نام شناخته می‌شوند (عباسی، ۸۳). یخچالهای کهن تهران از دیدگاه معماری سازه‌ها، مصالح، و کارکرد، از میراثهای فرهنگی ارزشمند به حساب می‌آیند؛ به همین سبب، شماری از یخچالها به موزه، چاپخانه و یا کتابخانه تبدیل شده‌اند (همو، ۸۴). یخچال سید یزد، یخچال مویری کرمان، یخچال ابرکوه یزد و یخچال امیرفتاح ملایر از معروف‌ترین یخچالهای ایران هستند (فرهنگی، ۸۵- ۸۸).

دیگر منبع آبهای سطحی در ایران دریاها هستند که برای صیادی و کشتی‌رانی استفاده می‌شوند.

۲. منابع زیرزمینی

الف ـ چاه و انواع آن: کندن چاه یکی از راههای دستیابی به آبهای زیرزمینی و تأمین آب است که در بیشتر روستاها و شهرهای ایران از روزگاران دور تا به امروز رایج بوده است. آب کشیدن از چاه، یکی از شیوه‌های آبیاری در ایران به‌شمار می‌رود و اکنون نیز روشی شناخته شده است (همو، ۲۶) و نیز در مناطق خشک با احداث چاههای عمیق و نصب موتور پمپهای قوی، به آبهای زیرزمینی دست می‌یابند و زمینهای خود را آبیاری می‌کنند (خلخالی، ۱ / ۲۰۶- ۲۰۸؛ برای شیوه‌های آبکشی از چاه، باورها و اعتقادات ایرانیان دربارۀ چاه، و چاه در ادبیات شفاهی، نک‍ : ه‍ د، چاه).

ب ـ کاریز: راه دیگر دستیابی به آبهای زیرزمینی، احداث قنات و نهرکشیهای زیرزمینی ویژۀ آن است که با رنج فراوان و زحمتهای طاقت‌فرسا پدید می‌آید و از پیچیدگی اسرارآمیزی حکایت دارد که برای هر بیننده‌ای شگفت‌انگیز است. به سبب آنکه در بسیاری از نقاط ایران رودخانۀ چندانی وجود ندارد و شمار رودخانه‌های دائمی هم بسیار اندک است، ایرانیان ساکن مناطق پای‌کوه و دشتها برای تأمین آب مورد نیاز، از حدود ۰۰۰‘ ۳ سال پیش به ابتکار تحسین‌برانگیز احداث کاریز یا قنات دست یافته‌اند؛ به‌ویژه در مناطق مرکزی و شرقی کشور، کاریز یگانه منبع آبیاری کشتزارها و باغها بوده است (برای اطلاعات بیشتر در این باره، نک‍ : ه‍ د، قنات).

تقسیم آب

از دیرباز در ایران به سبب کمبود آب، تقسیم آن مقررات ویژه‌ای داشته است؛ این مقررات در هر نقطه‌ای بسته به میزان آب و مساحت زمین کشاورزی، متفاوت است. در برخی از جاها بسته به میزان مساحت زمین، آب را بر پایۀ ساعتی به کشتزارها می‌دهند و در برخی جاها بر پایۀ پیمانه‌های محلی تقسیم می‌شود (بـرای اطلاعات بیشتـر، نک‍ : ه‍ د، پنگان؛ نیـز نک‍ : آریان‌پور، ۱۲۱، ۱۲۳؛ اسلامی، ۱ / ۳۸- ۳۹؛ بیشاپ، ۵۹؛ بهرامی، ۵۹؛ سیدسجادی، ۱۲۰، ۱۲۲؛ نیز برای اطلاعات بیشتر دربارۀ سنجش و تقسیم آب، نک‍ : ه‍ د، آب‌سنجی).

میراب

معمولاً در هر روستا یا محله‌ای که دارای قنات یا نهر آب مشترکی باشد، یک تن را تعیین می‌کنند و سهمیه‌های آب‌رسانی و نظارت کامل بر آن را به او می‌سپارند. چنین کسی را میراب می‌نامند (نک‍ : لغت‌نامه، ذیل واژه). میرابها معمولاً مهارت بسیاری در شناخت افراد و حقابه‌ها و چگونگی به کارگیری ابزار تقسیم دارند (اسلامی، ۱ / ۳۸). میراب را در شهرها و جاهای مختلف به نامهای گوناگون، چون آب‌دار، آب‌بخش، آبیار، آب‌برگردان و دشتبان می‌خوانند (اکبری، ۱۲؛ لغت‌نامه، ذیل آب‌بخش، نیز آبیار؛ دادمهر، ۱۶؛ ثروت، ۲؛ طاهباز، ۲۸؛ نیز برای اطلاعات بیشتر دربارۀ میراب، نک‍ : ه‍ م).

نزاعهای آبی

در گذشته، نزاع و زد و خورد بر سر آب، یکی از پدیده‌های رایج زندگی کشاورزان ایرانی بود که همواره زندگی روستانشینان را تهدید می‌کرد (برای نمونۀ وقایع مربوط به نزاعهای محلی بر سر آب، نک‍ : بیشاپ، ۵۸- ۵۹؛ اسدی، ۲ / ۶۸۴؛ عسکری، ۲ / ۳۷). درگیریها در فصل تابستان که مصادف با کم‌آبی است، شدت می‌گرفت و برخی اعمال نفوذها و حق‌کشیها از سوی دولتمردان و میرابها و مانند آنها بر شدت درگیریها می‌افزود (عباسی، ۷۷؛ شیل، ۱۰۵؛ اسدی، همانجا؛ احمد پناهی، شیوه ... ، ۲۸). البته بحران آب بیشتر در مناطق خشک اتفاق می‌افتاد؛ کمبود آب و حفر قنات، یکی از مسائل مورد مناقشه بود. مناطقی چون یزد، قم و جنوب خراسان از جملۀ این مناطق بودند (حسینی، ۱۵۸؛ اسلامی، ۱ / ۳۷- ۳۹).

جایگاه آب در زندگی انسانها و کمبود آن و نزاعها و اختلافهایی که بر سر آن در می‌گرفت، سرچشمۀ پدید آمدن شماری از امثال و تکیه‌کلامها شده است: «آب به چشم بودن» کنایه از نایاب و گران‌بها بودن آب است؛ به اندازه‌ای که در برابر آب باید از چشم خود گذشت. در همین راستا گفته می‌شود: «در مصرف آب صرفه‌جویی کنید که اینجا آب به چشم است» (اسلامی، همانجا). کمبود آب در کشوری چون ایران، همچنین سبب شده است که سفارش به صرفه‌جویی در مصرف آب، سخن همیشگی مردم باشد یا دربارۀ کسانی که در مصرف آب، بسیار صرفه‌جویی می‌کنند، عبارت «به قلم آب خوردن» را به‌کار می‌برند (میرزانیا، ۱۴۸).

آبیاری

زمینهای کشاورزی نیازمند به آب در ایران به ۳ دسته تقسیم می‌شوند: اول زمینهایی که در طول سال، آب در آنها جریان دارد؛ دوم کشتزارهایی که تنها در فصلی معین از آب استفاده می‌کنند؛ و سوم زمینهای دیم که فقط با آب باران کشت و کار می‌شوند. از‌این‌رو، میزان باروری کشت به میزان و چگونگی آبیاری آن بستگی دارد و درست به همین سبب است که هرگاه باران می‌بارد، برق شادمانی در چهرۀ مردم ظاهر می‌شود و هرگاه باران نبارد یا با تأخیر ببارد، چهرۀ مردم درهم می‌شود (برای نمونه، نک‍ : عسکری، ۱ / ۹۰).

تأمین آب لازم برای آبیاری باغها و مزرعه‌ها، در بیشتر نواحی ایران که رودخانه‌های بزرگ و دائمی ندارند و میزان بارندگی هم ناچیز است، از طریق آب چاه و قنات صورت می‌گیرد؛ به‌ویژه در مناطق مرکزی، جنوب و شرق کشور، قناتها تنها منبع آبیاری کشتزارها و باغها بوده و هستند (آریان‌پور، ۱۲۱). به سبب کمبود آب و بارندگی، کشت دیم به هیچ‌رو پاسخ‌گوی نیاز مردم نبوده است و مردم نیز هیچ‌گاه به آن متکی نبوده‌اند. با این حال، تا چند سده پس از ورود اسلام، ظهور حکومتهای متقارن محلی مانع ایجاد سامانه‌ای یکپارچه و کارآمد شد، تا آنکه سلجوقیان با تشکیل امپراتوری گسترده‌ای که تمام ایران را فرا گرفت، تشکیلات وسیعی در امور سیاسی، اداری، کشاورزی و روش آبیاری برپا کردند. این روش آبیاری از سوی حکومت مرکزی، کنترل و نظارت می‌شد (حسینی، ۱۵۷- ۱۵۸). تاریخ کشاورزی نقاط مرکزی ایران کنونی به‌ویژه قم و یزد نشان می‌دهد که بیشترین مساحت زمینهای کشاورزی با آب کاریز آبیاری می‌شده (قمی، ۱۲۹)، و هر جا هم که رود یا رودخانه‌ای در دسترس بوده است، با انشعاب شاخه‌ای آب از آن و با ساختن انواع آب‌بند دائمی یا موقتی، آب را به زمینهای خود می‌رسانده‌اند (طاهباز، ۲۸؛ برای اطلاعات بیشتر، نک‍ : ه‍ د، آبیاری).

کارکرد آبادانی آب

آب خود آبادانی است؛ هرجا و هر سرزمینی که آب داشته باشد، آباد است و از هرجا که آب بگذرد، آبادی و خرمی می‌آورد. این کارکرد آب، زبانزد محاورات، تمثیلات و تعبیرات مردم است: «آب آبادانی است» (دهخدا، ۱ / ۱؛ ذوالفقاری، ۱ / ۱۷۰)، یا «آب آبادانی می‌آورد» (امینی، ۱؛ شهری، ۱). هر سرزمینی که دارای آب و گیاه مناسب زندگی باشد و هرجا که دارای رونق و صفا باشد، به آن آبادی می‌گویند (بهشتی، ۲۴؛ صدری، ذیل آباد). آبادی در تعریف آملیها به جایی گفته می‌شود که آب داشته باشد و از آن دود بلند شود و در تعریف تبریزیها آبادی یعنی آب و آتش (ذوالفقاری، ۱ / ۱۶۹). هرگاه مردم خرسندی خود را از بارش باران نشان می‌دهند، به نتیجه و فرایند آن نظر دارند و می‌گویند: آب باران باغ صد رنگ آورد (همو، ۱ / ۱۷۱).

آب همان‌سان که آبادی می‌آورد، به همان‌سان به‌سوی آبادی نیز در حرکت است؛ ازاین‌رو، نیک‌بختی و ثروت را به آب، و سرای توانگران را به آبادی تشبیه می‌کنند و معتقدند چنان که آب در حالت عادی و طبیعی به سوی نقاط آبادان سرازیر می‌شود، ثروت و اقبال و نیک‌بختی هم بیشتر به اشخاص توانا و توانگر رو می‌آورد. مثلهایی چون «آب به آبادانی می‌رود»، «آب می‌داند آبادانی کجا ست»، «آب می‌گردد آب پیدا می‌کند» و «آب به سوی دره می‌رود» در همین راستا به‌کار می‌روند (امینی، ۲، ۵؛ دهخدا، ۱ / ۳، ۶؛ ذوالفقاری، ۱ / ۱۷۲؛ شاملو، ۱ / ۱۲؛ میرنیا، ۳۵۴). افزون‌براین، مثال «آب به روی کار آوردن» در موردی به‌کار می‌رود که کاری را رونق یا امری را ترقی بخشیده باشند (دهخدا، ۱ / ۴).

آب و بهداشت عمومی

بهداشت آب و مسائل بهداشتی زندگی انسان و دام و گیاه، هم ازنظر رفتار و کردار و هم در ادبیات فرهنگ عامۀ ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد. ایرانیها هم به آب اهمیت می‌دهند و هم پیوسته به دنبال آب خوب هستند و معتقدند در مناطق کوهستانی به‌سبب وجود آبهای سبک و گوارا، هضم غذا بهتر، و بهداشت تغذیه مناسب‌تر است؛ ازاین‌رو، آب را بهتر و مؤثرتر از هوا می‌دانند (بـرای نمونه، نک‍ : پولاک، ۹۲). در سفارشهای بهداشتی همواره دیگران را سفارش می‌دهند که از خوردن آب بویناک بپرهیزند (پاینده، فرهنگ ... ، ۴). هرگاه آب شهر یا محله‌ای را نامناسب بیابند، دیگران را از آن آگاه می‌کنند؛ چنان‌که روزگاری در تهران، خوردن آب محلۀ چاله‌میدان را موجب مبتلا‌شدن به بیماری سالک می‌دانستند (شاملو، ۱ / ۱۱). بر پایۀ برخی تجربه‌های علمی و تاریخی، برخی بیماریها را به آب بد و آلوده نسبت می‌دهند (نک‍ : لغت‌نامه، ذیل آب آلوده؛ پولاک، همانجا). گاهی برای آنکه از اثر نامطلوب آب بر دستگاه گوارش بکاهند، آن را می‌جوشانند یا آن را با برخی گیاهان دارویی ترکیب می‌کنند (نک‍ : اسدیان، ۲۵۳). پس از بیدار شدن از خواب باید دهان را با آب شست، زیرا شیطان شب در دهان آدم ادرار می‌کند (رضایی، غلامرضا، ۴۶۰).

برخی از آبها در ایران به‌عنوان آبهای سودمند شناخته شده‌اند که پوست تن و موی سر را تقویت می‌کنند؛ مانند آب نیسان (باران بهاری) که معتقدند اگر بر سر انسان ببارد، باعث می‌شود موهای سر ضخیم و پرپشت شود (ماسه، ۱ / ۳۰۷). آب معدنی هم از دیرباز مورد استفادۀ ایرانیان بوده است که در گذشته آن را بیشتر برای خواص طبی و درمانی مورد استفاده قرار می‌دادند. خواص طبی آبهای معدنی اطراف تهران ازجمله آب معدنی دماوند، آبعلی و لاریجان از گذشته‌های دور مورد توجه مردم بوده است. طب سنتی در گرایش مردم به استفاده از آب معدنی برای درمان برخی از بیماریهای پوست، تأثیر بسیاری داشت؛ اما در آن زمان استفاده از آب معدنی به‌عنوان نوشیدنی در حد آب آشامیدنی در میان مردم رایج نبود. بوی ناخوشایند برخی از آبهای معدنی شاید یکی از علل روی‌گردانی مردم از مصرف آن بوده است.

برخی از ایرانیها با همۀ ارزشی که برای آب قائل‌اند، از پاکیزه نگه‌داشتن آب جویها و رودخانه‌ها غفلت دارند (برای توصیف بی‌دقتی و غفلت در پاکیزه نگهداشتن آبها، نک‍ : پولاک، ۹۲)، از شستن خودرو، لباس کثیف و ریختن زباله در رودخانه و رودهای اطراف گردشگاهها پرهیز نمی‌کنند و با آنکه هزینه‌های هنگفتی برای دستیابی به آب پرداخت می‌کنند، حیاط خانه و حتى کوچه را با آب شست‌وشو می‌دهند و با همان آب تصفیه‌شده، به کارهای عمومی خود می‌پردازند.

آسیا

ازجمله استفاده‌های آب در راستای ایجاد عمران و آبادانی، توانمند کردن آب در بهره‌گیری از نیروی حرکتی آن برای راه‌اندازی و چرخاندن سنگهای آسیا بود که یکی از مهارتهای ایرانیان در بهره‌وری از توان آب به‌شمار می‌رفت (فرهنگی، ۶۶؛ سیدسجادی، ۱۲۲). در بسیاری از مناطق ایران در مسیر نهرهای آب، آسیاهایی قرار داشت که سنگ آنها با نیروی آب می‌چرخید و غلات مردم در آنها آرد می‌شد. برخی از آسیاها موقوفه و شماری نیز شخصی بودند. آسیابانها هیچ پولی یا وجهی بابت آب نمی‌دادند. این یک سنت تاریخی بود که آسیا باید با آب بگردد؛ به‌ویژه آنکه آب چندانی در آسیا مصرف نمی‌شد، بلکه فقط آسیا را می‌چرخاند و به مسیر خود ادامه می‌داد (احمدپناهی، شیوه، ۹۷). به‌هرحال، آبی که آسیا را به چرخش در می‌آورد، باید آبی پرفشار و پرحجم می‌بود (برای اطلاعات بیشتر، نک‍ : ه‍ د، آسیا).

باورها، مناسک و آداب

از آرمانهای ایرانیان، هم در میان ادیبان و عارفان، و هم در میان عامۀ مردم، دستیابی به زندگی جاودانی است. افسانه‌ها و تاریخ نشان می‌دهد که انسان ایرانی پیوسته در پی یافتن راههایی به سوی زندگی جاودان بوده است. شرط دستیابی به این زندگی جاوید که مفهوم آن فرار از مرگ و نیستی است، رسیدن به آب حیات و خوردن آن است. آب حیات که بهانه و فلسفۀ دستیابی به آرمان زیست جاودانی است، اکنون در زبان عامه و زبان ادبی و عرفانی، تعبیری از خود این اندیشه و آرمان مذکور است؛ یعنی مقصود از به‌کاربردن تعبیر آب حیات، همان اندیشۀ جاودانگی و زیست جاودانه است.

آب حیات چشمه‌ای است در ناحیه‌ای تاریک در سرزمین ظلمات که هرکس از آب آن بنوشد، یا در آن سر و تن بشوید، زنـدگی جـاودانه می‌یـابد (نک‍ : بـرهان ... ، نیـز لغت‌نـامـه، ذیـل آب حیات). در میان قهرمانان جویای جاودانگی، گیل‌گمش پهلوان حماسی بابل است. اسفندیار قهرمان رویین‌تن هم نوعی جاودانه‌خواهی با خود دارد (ارجح، ۱۷۶). اسکندر در جست‌وجوی این آب، ناکام ماند و خضر از آن نوشید و جاودانه شد، به همین سبب از آب حیات به آب خضر هم نام می‌برند و نیز به مناسبت پاره‌ای شباهتها در آثار برخی از شاعران با «جام جم» اقتران و اختلاط یافته است (برهان، همانجا؛ یاحقی، ۱۲؛ درویشیان، ۱۷ / ۲۳۲-۲۳۷؛ برای اطلاعات بیشتر، نک‍ : ه‍ د، خضر، اسکندر، نیز آب حیات).

احترام و قداست آب در ایران از دو سو به اعتقادات دینی منتسب شده است و فرهنگ عامۀ ایرانی، تحت تأثیر فرهنگ اسلامی و از سوی دیگر برخی رویدادهای تاریخی و به‌ویژه تاریخ اسلام وپیشوایان اسلامی و تشیع، به‌گونه‌ای با مسئلۀ آب پیوند خورده است. همین امر سبب شده است تا ایرانیان به آب قداست دینی ببخشند (دادمهر، ۵۰) و برخی از آبها را مقدس بدانند، مانند آب زمزم، آب توبه و آب کوثر.

زمزم چشمه یا چاهی است نزدیک خانۀ کعبه و گفته می‌شود که اسماعیل، پسر ابراهیم نبی(ع)، پس از گرفتار‌شدن به خشکی و بی‌آبی، پا بر زمین کوبیده و این چشمه از زیر پای او جوشیده است. آب زمزم در تداول عامه، به معنی بهترین و گواراترین آب است (همو، ۱۵؛ برای اطلاعات بیشتر، نک‍ : ه‍ د، زمزم).

مرسوم است کسی که از عقیدۀ ناپاک، کردار زشت و گناهان خود توبه می‌کند، باید غسل کند و آب غسل او را «آب توبه» می‌نامند و آن را پاک می‌دانند. گاهی بر سر آبروباختگان و دامن ناپاکان «آب توبه» می‌ریزند تا پلشتی از روی، و ناپاکی از دامن آنان بزدایند (عناصری، ۵۲؛ ثروت، ۳).

بر پایۀ اعتقادات اسلامی، نهر و حوضی به‌نام حوض کوثر در بهشت متعلق به پیامبر اسلام(ص) است و مسئولیت توزیع آن با علی ابن ابی‌طالب(ع) است و در آن جهان هرکس از آن بنوشد، رستگار می‌شود. آب کوثر از هر مایعی خوشگوارتر است (احمد‌پناهی، دوبیتیها ... ، ۲۸؛ دادمهر، همانجا؛ نیز برای اطلاعات بیشتر، نک‍ : ه‍ د، کوثر). آب باران چون پاک است و قدرت پاک‌کنندگی دارد، مقدس شمرده می‌شود (رحمانی، ۴۶). روایتی در میان ایرانیان رایج است که حضرت فاطمۀ زهرا(ع)، دختر پیامبر اسلام(ص) به هنگام ازدواج آب را مهریۀ خویش قرار داده است و از آنجا که فاطمۀ زهرا(ع) شخصیتی مقدس و معصوم بود، میراثهای فرهنگی او نیز مقدس است؛ ازاین‌رو، هم آب را مقدس می‌شمارند و هم آلودن آن را ناروا می‌دانند و معتقدند آب را نباید از کسی یا حیوانی و یا حتى از گیاهی دریغ کرد (هدایت، ۹۱؛ شاملو، ۱ / ۱۰؛ عناصری، همانجا؛ علمداری، ۱۵۷؛ سعیدی، ۲۸۴؛ دادمهر، ۳۰۰؛ رضوانی، ۲۲۲؛ یاحقی، ۵).

حادثۀ عاشورای محرم سال ۶۱ که طی آن حاکمیت وقت، امام حسین(ع) ــ نوۀ پیامبر اسلام(ص) و سـومین پیشوای شیعیـان ــ و فرزندان و یارانش را به شیوۀ دردناکی شهید کرد و خاندانش را به اسارت برد، تأثیر بسیاری بر فرهنگ عمومی مردم ایران گذاشته است؛ به‌ویژه آنکه آن جنگ در فصل گرمای عراق واقع شد و سپاه پیروز از قطع آب به‌عنوان حربه‌ای برای محاصره و در تنگنا قرار‌دادن طرف مقابل استفاده، و از رسیدن آب به اردوگاه امام حسین(ع) و یارانش جلوگیری کرده بود. امام حسین(ع) و یارانش به‌عنوان جبهۀ خیر و نیکی به شیوه‌های گوناگون در فرهنگ عامۀ ایران مورد تأثر و ستایش قرار می‌گیرند. ایرانیان هرگاه آب می‌نوشند، لب تشنۀ امام حسین(ع) و لبان تشنۀ یاران و خاندان و فرزندانش در صحرای کربلا را یاد می‌کنند (دادمهر، ۳۱؛ رضوانشهری، ۱۱۷) و بر قاتلان و دشمنانشان لعنت می‌فرستند و گاهی برای پرداختن به کاری یا اثبات ادعایی، به لب تشنۀ امام حسین(ع) سوگند می‌خورند (دادمهر، همانجا).

مردم معتقدند برای اینکه خوشبختی به کسی رو آورد، باید ماه محرم به آب روان نگاه کند (نک‍ : ماسه، ۱ / ۱۱۹-۱۲۰). در ماه محرم که دسته‌های سوگواری در آبادیها و شهرها راه می‌افتند، برخی از مردم به آنان آب و شربت می‌دهند. خاک اطراف مقبرۀ امام حسین(ع) در کربلا را مقدس و شفابخش می‌دانند و آن را «تربت» می‌نامند و با ریختن اندکی از آن در آب، «آب تربت» درست می‌کنند و معتقدند آب تربت، شفابخش است (دادمهر، ۱۵؛ نیز: نک‍ : ه‍ د، تربت). چون جنگ امام حسین(ع) و سپاه یزید در کرانۀ رود فرات واقع شد، آب رود فرات را مقدس و متبرک می‌دانند (رحمانی، ۴۶).

کسانی چون یزید، شمر، ابن‌سعد و حرمله که از سران سپاه روبه‌روی امام حسین(ع) بودند، به‌عنوان نماد جبهۀ شر و بدی، پیوسته نمونۀ هرگونه جنایت و پستی معرفی می‌شوند. مردم دربارۀ افراد تنگ‌نظر و بی‌رحم و کسانی که امکاناتی در دستشان باشد و به ناحق آن را از دیگران دریغ کنند، می‌گویند: «آب به امام حسین(ع) نمی‌دهد» (ذوالفقاری، ۱ / ۱۷۱). چون شمر مانع رسیدن آب به اردوگاه امام حسین(ع) شده و همو سر امام حسین(ع) را با لب تشنه بریده است، معتقدند آب را نباید حتى از دشمن خود دریغ داشت؛ هرکس چنین کاری بکند، دنباله‌رو شمر خواهد بود (شاملو، ۱ / ۱۰)؛ اما با این حال بر آن‌اند که شمر به صورت سگ چهارچشمی پیوسته دنبال آب می‌دود و از دور آب می‌بیند، ولی چون نزدیک می‌شود، می‌بیند سرابی بیش نبوده است، و هرچه می‌رود به آب نمی‌رسد؛ اما اگر آبی در میان سفره باشد، شمر به آن دسترسی پیدا می‌کند، زیرا برکت سفره مانع ناپدیدشدن آن می‌شود (هدایت، شاملو، همانجاها). ازاین‌رو، ایرانیان آب را وسط سفره نمی‌گذارند، بلکه کنار یا بیرون سفره می‌گذارند تا شمر به آن دسترسی نداشته باشد. به این صورت آنان انتقام تشنگی امام خود را از او می‌گیرند. برخی از مردم برای همدردی با امام حسین(ع) در برخی از مواقع از خوردن آب خودداری می‌کنند. مردم شهرستان آمل در گذشته، از نوشیدن آب در هنگام ظهر خودداری می‌کردند (مهجوریان، ۴۵). برخی دیگر بر این باورند که هنگام اذان نباید آب خورد، زیرا اگر چنین کنیم، آبی نمی‌ماند که به مرده‌هایمان برسد (سعیدی، ۲۸۴).

ثوابِ آب دادن

در فرهنگ ایرانی، سیراب کردن انسان، حیوان و گیاه، کاری ارزشی است که هم از نظر رفتار اخلاقی ـ اجتماعی آن را ستایش می‌کنند و هم معتقدند خشنودی خداوند و درنتیجه پاداش سرای آخرت را به‌دنبال دارد (رضایی، جمال، ۶۲۶؛ ذوالفقاری، ۱ / ۱۷۴). در برخی از شهرها ثواب آب‌دادن را بیشتر از نان‌دادن می‌دانند (همانجاها). تأخیر و درنگ در آب‌دادن به کسی که درخواست آب کرده، سزاوار سرزنش است. خراسانیها به کسی که در برآوردن نیاز دیگران به اندازه‌ای کندی و درنگ کند که وقت نیاز و کار بگذرد، می‌گویند: «زنده بودم آبم ندادی، آب بر مزارم نهاده‌ای؟» (شکورزاده، ۱۵۴). در لرستان و ایلام شکارچی حق ندارد به حیوان یا پرندۀ در حال آب خوردن از چشمه و دره، تیراندازی کند (اسدیان، ۱۵۴).

وقف و خیرات

مشکل‌بودن دستیابی ایرانیان به آب و باور به خشنودی خداوند و پاداش آب‌دادن به دیگران، سبب شده است تا بخشش آب، وقف و خیرات آن و آب‌رسانی از طریق قنات، چشمه، چاه، آب‌انبار و حقابه به‌عنوان یک رفتار فرهنگی و مذهبی شناخته‌شده درآید (سمسار، ۵۶-۶۳). در گذشته کل آب مصرفی برخی از شهرها از قناتها و آب‌انبارهای بزرگ در نقاط مختلف شهر که بیشتر در اثر خیرات و مبرات ایجاد شده بود، تأمین می‌شد (پولاک، ۹۲؛ عباسی، ۳۳؛ سیدسجادی، ۱۲۲). نمونۀ آن روان‌کردن بخشی از آبها برای کارخانه‌ها و حوضهای بزرگ و چاهها در قم بود که از آن برای باغچه‌ها، بوستانها، حمامها و جز آنها استفاده می‌کردند، تا ثواب آن به ارواح صاحبانش برسد (قمی، ۱۲۹). قنات وقف‌آباد یزد نیز در سدۀ ۸ ق / ۱۴م برای تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی شهر یزد وقف شده است. در همین راستا، وقف‌نامه‌های بسیاری در تاریخ ایران می‌توان یافت (سمسار، همانجا).

در سمنان روش کلی تقسیم آب به‌گونه‌ای بود که بخشی از آن به امور عام‌المنفعه اختصاص داشت. پاره‌ای از این خیرات، مثل آب موقوفه، آب خالصه و آب سَحَر از طریق مالکیت خصوصی آب حاصل می‌شد؛ به این معنا که افراد نیکوکار یا حکومت وقت، آن را از مالکیت شخصی تأمین می‌کرد و به مصرف همگانی اختصاص می‌داد. بقیۀ آبهای خیراتی را نیازهای ناگزیر عامۀ مردم در نظام آب‌رسانی برقرار می‌کرد و مالکان آب به میل یا اکراه آن را می‌پذیرفتند (احمد‌پناهی، شیوه، ۸۶).

بخشی از آب هر شهر و آبادی به موقوفات اختصاص دارد که مالکیت آن قابل خرید و فروش نیست و امور اجرایی آن در اختیار متولی موقوفه است. آب وقف به مصرف املاک موقوفه می‌رسد، یا اجاره داده می‌شود و عواید آن به ترتیبی که در وقف‌نامه پیش‌بینی شده است، به مصرف می‌رسد و گاهی به حمامها، مساجد، امامزاده‌ها یا آب‌انبارهای عمومی اختصاص می‌یابد (همان، ۸۸؛ دادمهر، ۴۹). ازجمله آبهای وقف و خیرات در سمنان، آب سحر است. پیش از طلوع فجر، استخر اصلی قنات را باز می‌کردند و آب آن را در مجراهای استفادۀ عمومی می‌انداختند. پس از بازکردن دریچۀ استخر، امینِ آب با تأنی، دو رکعت نماز می‌خواند و سپس باز‌می‌گشت و دریچه را می‌بست (احمد‌پناهی، همان، ۹۲). همچنین در روز اول فروردین، آبی برای استفادۀ همگانی اختصاص داده می‌شد که به آن «آب سهم‌سهمی» گفته می‌شد. در این روز آب سحر را که می‌گشودند تا ۳ ساعت یا بیشتر همچنان دریچۀ استخر را باز می‌گذاشتند تا مردم برای مصارف روز عید خود استفاده کنند (همان، ۹۵).

از مراکزی که بخش قابل‌توجهی از آبهای همگانی و وقفی به آن اختصاص داده می‌شد، حمامهای عمومی بود. حمامها و آب‌انبارهای عمومی غالباً به همت افراد نیکوکار، یا از محل موقوفات، احداث و اداره می‌شدند (همان، ۱۰۱). آب‌انبارها یادگار جاوید و یادآور باورهای دینی سنتی مردمان نیکوکاری هستند که وقف آب را فضیلت می‌دانستند (فرهنگی، ۷۹).

در گذشته‌های نه‌چندان دور، در گرمای فصل تابستان در شهرها و محله‌ها و آبادیهای پررفت و آمد، نیکوکاران توانگر به تنهایی یا با همکاری گروهی، مخزنهای آب را در گذرگاهها و خیابانها روی پایه‌ای چوبی یا آهنی نصب می‌کردند و در آن آب و یخ می‌ریختند تا رهگذران و کاسبان محل از آن بیاشامند. برخی از آنها لیوانی را با رشته یا زنجیری به در بشکه یا شیر آن می‌بستند، و برخی دیگر کاسۀ کوچک برنجی معروف به چل‌تاس یا کاسۀ چهل‌کلید را بر مخزن می‌آویختند که نشانۀ توجه به سنت دیرین و نیز تبرک و نذر و نیاز بود.

در مسجدها دیگهای مسی بزرگی بر روی چهارپایه قرار می‌دادند و روزهای جمعه در آن یخ می‌ریختند تا مردم آب خنک بیاشامند (عباسی، ۳۴). هرگاه در طول روز آب یا یخ مخزن تمام می‌شد، بانی آن دوباره آب و یخ آن را پر می‌کرد و یا کسانی به قصد خیر و رسیدن به ثواب به اندازۀ یک یا چند مخزن، هزینۀ آب و یخ را می‌پرداختند. بر پشت و تنۀ برخی از این مخزنها نوشته می‌شد «آب، وقفی یا نذری است». برخی از بانیها نام خود یا درگذشتگانشان را می‌نوشتند و از نوشندگان درخواست می‌کردند که برایشان دعا کنند و یا پرداختن به برخی اعمال نیک مانند صلوات فرستادن یا خواندن قرآن را تقاضا می‌کردند. رهگذران تشنه هم پس از نوشیدن آب، نخست امام حسین(ع) و لب تشنۀ او را یاد می‌کردند و بر یزید و شمر و جنایتکاران صحرای کربلا لعنت می‌فرستادند و سپس برای بانی آن آرزوی قبولی و برآورده شدن حاجات و آمرزش اموات می‌کردند. با پیشرفت روشها و صنایع آب‌رسانی و تولید آب‌سردکنهای برقی و صنعتی و فراوان شدن آب معدنی بسته‌بندی شده در شهرها، امروزه کمتر شاهد نصب این مخزنها در گذرگاهها هستیم و به جای آن در جای جای شهر، آب‌سردکنهایی از سوی افراد نیکوکار یا شهرداریها نصب شده است که مردم از آن سیراب می‌شوند. به آبی که به رایگان و برای کسب ثواب در اختیار مردم قرار می‌گیرد «آب سبیل» می‌گویند (صدری، ذیل واژه).

آب، سقا و سقایی

در روزگاری که تهیۀ آب مصرفی شهرها و آبادیها به‌ویژه در فصلهای گرم سال، دشوار بود و بر اثر کار و فعالیت و راه رفتن در شهرها و بازارها تشنگی بر مردم چیره می‌شد، کسانی به شیوه‌های گوناگون آب مصرفی خانه‌ها و آب آشامیدنی تشنگان را فراهم می‌کردند و از محل درآمد آن زندگی خود را می‌گذراندند؛ به این افراد «آبکَش»، «آب‌فروش» یا «سقا» می‌گفتند ( لغت‌نامه، ذیل واژه؛ اکبری، ۱۳؛ دادمهر، ۱۵، ۵۲). سقا و سقایی یکی از پیشه‌های مهم شناخته‌شدۀ جوامع گذشته به‌شمار می‌رفت ( لغت‌نامه، ذیل سقا؛ بنیادلو، ۱۵؛ عباسی، ۶۶).

سقاها دو دسته بودند: دسته‌ای که فقط برای خانه‌ها آب می‌بردند؛ آنان با مشکهای تیماجی و مخزنهای بزرگ‌تری که به اسب یا گاری بسته بودند، آب آشامیدنی را از دهانۀ قنات یا چشمه‌های بیرون شهر به در خانه‌ها می‌بردند، یا با مشکی که بر دوش می‌بستند، آب‌رسانی می‌کردند (همو، ۵۲؛ پولاک، ۹۲). دستۀ دیگر کسانی بودند که مشک آب بر دوش می‌کشیدند و با کاسه یا لیوانی که در دست داشتند، آب را به مردم می‌فروختند و این کار را به‌عنوان یک شغل پی می‌گرفتند. کسانی هم بودند که درآمد روزانۀ این سقاها را محاسبه می‌کردند و بسته به نذر یا نیتی که کرده بودند، پولش را به او می‌دادند و از او می‌خواستند همان مشک را بر دوش بگیرد و یک یا چند روز به رایگان به مردم آب بدهد (عباسی، همانجا).

سطل، کوزه و کشکول ابزارهایی بودند که سقاها از آن استفاده می‌کردند. به‌تدریج آداب و رسوم سقایی به نمادی از خاطرۀ واقعۀ کربلا و شهادت امام حسین(ع) و برادرش حضرت ابوالفضل(ع) درآمد.

در فرهنگ اسلامی مقررات خاصی برای کسانی که منصب سقایی را بر‌می‌گزینند، در‌نظر گرفته شده، که از اهم آنها رعایت پاکیزگی روح و جسم و تواضع با خلق، توکل بر خدا و نیت خیر در هنگام کار است (بنیادلو، ۱۵-۱۶). سقا در میان ایرانیان از چنان جایگاهی برخوردار بود که هرگاه بزرگان، شاهان و شاهزادگان به جایی می‌رفتند، در کالسکه و تخت آنها جایی برای سقا هم درنظرگرفته می‌شد ( لغت‌نامه، ذیل واژه؛ دادمهر، ۵۲).

آب و سقاخانه

نیاز فزایندۀ مردم شهرها و بازارها به آب آشامیدنی را سقاها نمی‌توانستند پاسخ بگویند؛ از‌این‌رو، به‌مرور زمان حرفۀ سقایی از شکل ساده و ابتدایی فراتر رفت و دَلوچه یا دولچه، جای مشک را گرفت. سقاها دولچه را با دو تسمۀ بزرگ بر پشت خود می‌بستند و راهی کوچه و بازار می‌شدند. کم‌کم آدمهای نیکوکاری پیدا شدند و با خریدن یکجا، آب دلوچه را خیرات می‌کردند و سقاها ضمن داد‌زدن برای فروش آب، مردم را به خیرات که همان یکجا خریدن آب بود، دعوت می‌کردند. این کار در ایام خاصی به‌ویژه ماه محرم، رواج بسیار داشت.

با گسترش بیشتر شهرها و افزایش جمعیت به‌ویژه در تهران، رقابت و نوآوری در حرفۀ سقایی نیز بالا گرفت. برخی از سقاهای مبتکر به جای مشک و سطل به ظروف بزرگِ سنگی به‌نام «دوستکامی» روی آوردند. دوستکامی از جنس سنگ یا مس و شبیه گلدانهای بزرگ بود که در صحن یا راهرو مسجدها قرار می‌دادند و درون آن آب یا شربت می‌ریختند. به‌سبب علاقۀ مردم و تقدس آب و آب‌رسانی، دوستکامیهای مسی و پایه‌دار هم رواج یافت و هنرمندان قلم‌زن با نقشهای بسیار زیبا به تزیین آن پرداختند. این دوستکامیها از توجه مردم نیکوکار در محله‌ها پایدار شدند و به این ترتیب، نخستین سقاخانه‌ها پا گرفتند. در نتیجۀ رویکرد اعتقادی مردم به سقاخانه و پیوند باورها با واقعۀ کربلا و عاشورای حسینی، سقاخانه‌ها به زیارتگاه و محلی برای نذر و نیاز ارتقا یافتند و افروختن شمع در سقاخانه‌ها که ابتدا برای تأمین روشنایی محله در شب و هدایت تشنگان بود، به‌مرور به‌صورت یکی از نذورات رایج درآمد و بستن دخیل در سقاخانه‌ها رواج یافت (عباسی، ۷۱). سقایی و سقایت (آب‌رسانی و آب نوشاندن) اصلی‌ترین سبب احداث سقاخانه‌ها و آب‌خوریها در سرزمینهای اسلامی است (بنیادلو، ۱۵). سقاخانه‌ها در همۀ کشورهای اسلامی برای آب‌رسانی رایگان برپا شده‌اند. بیشتر سقاخانه‌ها از طرف بانیان آنها برای بهره‌برداری همگانی وقف شده‌اند (همو، ۱۶).

به پاس آنکه حضرت ابوالفضل(ع)، آب‌آور اردوگاه امام حسین(ع) در کربلا بود، سقاخانه‌ها را به‌نام او نام‌گذاری می‌کنند و در آن دعا می‌خوانند و حاجت می‌طلبند. در گذشته در سقاخانه‌ها شمع می‌افروختند و چراغ آن را همیشه روشن نگاه می‌داشتند و بر در و دیوار آن تصویرهای مردان خدا، تابلوها و دعاهای خوش‌خط و زیبا می‌آویختند (صلواتی، «الف»). مردمْ سقاخانه را مکانی پاک و مقدس، و محل توجه و احترام می‌دانند و بر آن دست و پیشانی می‌سایند تا مراد بگیرند. صبحگاهان با تواضع از کنار آن می‌گذرند و پسینگاهان که خسته به خانه بازمی‌گردند، با نوشیدن پیاله‌ای آب از آن، لب خود را تر می‌کنند. مردم بر در و دیوار آن قفل و نشانی می‌بندند تا گره کارهایشان گشوده شود و قفل می‌کنند تا کلید بن‌بستهای زندگی خویش را بجویند (دادمهر، ۴۱). آب سقاخانه‌ها از نظر مریدان آن، آبی معمولی نیست، بلکه مایعی مقدس و شفای دردهای جسمانی و آرام‌بخش روحهای پریشان است که نشان از ایمان، فداکاری، محبت و سعادت دارد (بنیادلو، ۱۳؛ عباسی، همانجا). برخی سقاخانه‌ها دارای یک حلقه چاه آب آشامیدنی بودند که آبش توسط آبکش یا دلو یا چرخ چاه کشیده می‌شد و در سنگاب سقاخانه برای استفادۀ همگان ریخته می‌شد (دادمهر، ۴۴). سقاخانه‌ها یکی از عناصر سنتی مذهبی در بیشتر شهرها هستند که با وجود گذشت زمان و کم شدن کارآیی، هنوز هم نمونه‌هایی از آنها در گوشه و کنار دیده می‌شوند (بنیادلو، ۱۶؛ نیز برای اطلاعات مفصل، نک‍ : ه‍ د، سقاخانه).

روشنایی و روشنی‌بخشی

آب در فرهنگ و باور ایرانی، نماد و نشانۀ روشنی است؛ ازاین‌رو، چنانچه ظرف آبی در خانه و بر روی فرش یا سفره از دست کسی بیفتد یا با بی‌احتیاطی کسی واژگون شود و بریزد، نه تنها آن را بد و عامل ایجاد زحمت نمی‌دانند، بلکه آن را به فال نیک می‌گیرند و مایۀ روشنایی می‌دانند؛ یعنی ریختن آب، نوید رویدادهای خوب در زندگی است (دهخدا، ۱ / ۱۱؛ هدایت، ۷۹؛ شاملو، ۱ / ۱۱؛ ماسه، ۲ / ۴۸؛ اسدیان، ۳۰۱؛ عسکری، ۱ / ۹۰).

آب نطلبیده مراد است

هرگاه به کسی که اظهار تشنگی نکرده و آبی درخواست نکرده باشد، آب بدهند، هر‌چند میلی به نوشیدن آن نداشته باشد، آن را به فال نیک می‌گیرد و با روی خوش آب را می‌ستاند و می‌نوشد؛ در چنین مواقعی حتى اگر کسی که آب به او تعارف شده، از گرفتن و نوشیدن آن خودداری کند، برایش یادآوری می‌کنند که آب نطلبیده مراد است و او نیز می‌پذیرد و اگر تشنه هم نباشد، جرعه‌ای از آن می‌نوشد، یزید را لعنت می‌کند و از صدق دل برای برآورده شدن مراد آب‌دهنده و همۀ آرزومندان دعا می‌کند (شاملو، همانجا؛ نیز نک‍ : هدایت، ۱۰۶؛ ماسه، ۲ / ۳۴؛ اسدیان، همانجا؛ وثوقی، ۱۳۴).

سفر

به هنگام بدرقۀ مسافر کاسۀ آبی را پشت سر او می‌ریزند و معتقدند با این کار، مسافر آنها صحیح و سالم خواهد بود، سفرش به خیر می‌انجامد، به او خوش می‌گذرد و زود به خانه و کاشانۀ خود باز می‌گردد (پاینده، آیینها ... ، ۲۲۱؛ شاملو، همانجا؛ شریعت‌زاده، ۱ / ۳۹۹؛ عسکری، همانجا).

گیرکردن آب درگلو

به باور بیشتر مردم ایران هرگاه آب، هنگام نوشیدن در گلو بجهد، نوشندۀ آب سوغاتی خواهد خورد (نک‍ : هدایت، ۸۸؛ شاملو، ۱ / ۱۲)، و یا نشانۀ آن است که مهمانی در راه است (پاینده، همانجا؛ شاملو، ۱ / ۱۱). شماری هم بر این باورند که جهیدن آب درگلو، نشانۀ آن است که یکی از خویشاوندان او گرسنه و چشم به راه لقمۀ نانی از سوی او ست (ماسه، ۲ / ۳۵؛ پاینده، شاملو، همانجاها). لرستانیها نیز معتقدند اگر کسی به هنگام نوشیدن آب، دچار سرفۀ پی‌در‌پی شود، همان لحظه نام او در جایی به میان آمده است (سعیدی، ۲۸۴).

باورهای مرگ و قبر

تقریباً همۀ ایرانیان روی قبر مرده، آب می‌ریزند و معتقدند با پاشیدن آب بر روی قبر، روح مرده تازه می‌شود و صفا می‌یابد (هاشم‌نیا، ۸۹؛ پاینده، همانجا؛ شاملو، ۱ / ۱۰؛ بحرینی‌نژاد، ۱ / ۴۰۰). اگر آب غسل مرده‌ای را در خانه‌ای بپاشند، اهل آن خانه آواره می‌شوند (شاملو، ۱ / ۱۳)؛ همچنین معتقدند پس‌از‌آنکه جنازه‌ای را غسل دادند، باید بر سرش آب «العفو» بریزند؛ به این‌صورت‌که مرده‌شور، کاسه‌ای را پر از آب می‌کند و ۷ بار می‌گوید: «العفو» و بر آن می‌دمد و سپس آن را بر سر مرده می‌ریزد (همانجا). هرگاه بیماری در خانه بمیرد، باید هرچه آب در کوزه‌ها و ظروف آن خانه هست، بر زمین بریزند؛ اگر چنین نکنند و از آن ظروف آب بیاشامند، حتماً به درد معده و روده مبتلا می‌شوند (آلمانی، ۲۴۴). مردمان حاشیه‌های کویر باور دارند که اگر کسی هنگام آوردن آب از کاریز با بردن جنازه به گورستان روبه‌رو شود، بیمار می‌شود (حکمت، ۴۲۴). برخی معتقدند خوردن آب به هنگام غروب جایز نیست، برای اینکه مردگان تشنه می‌شوند. کسی که این موقع آب می‌خورد، باید رو‌به‌قبله بایستد و دو سه قطره آب به پشت سر بریزد (ماسه، ۲ / ۲۰).

آب، آتش و از‌ما‌بهتران

با توجه به احترام و قداستی که ایرانیان برای آب قائل‌اند، بر آن‌اند که هرکس در آب ادرار کند، جن‌زده می‌شود (شاملو، ۱ / ۱۱). لرستانیها معتقدند هنگام پریدن در آب برای آب‌تنی و شنا، باید بسم‌الله گفت، وگرنه پری درون آب آسیب می‌بیند و صدمه دیدن پری، ایجاد همزاد می‌کند و کسی که به درون آب پریده، صدمه خواهد دید (اسدیان، ۱۶۶؛ دربارۀ آسیبهای همزاد به انسان، نک‍ : ه‍ د، همزاد؛ دربارۀ رابطۀ آب با برخی موجودات وهمی به‌ویژه پری، نک‍ : ه‍ د، پری).

مینابیها هنگام شنا کردن به‌ویژه هنگام اذان ظهر و غروب، پیش از رفتن به درون آب، تکه قندی به درون آب می‌انداختند، سپس خود وارد می‌شدند و بسم‌الله می‌گفتند تا از شر جنها در امان بمانند؛ در غیر‌این‌صورت، جنها آنها را می‌ترساندند، طوری که شخص بیمار می‌شد (سعیدی، ۲۷۶). مردم شهرستان بیجار شبها از سرپوش قابلمه یا دبه، آب نمی‌نوشند، زیرا اجنه از این کار ناراحت می‌شوند و آنها را اذیت می‌کنند (هاشم‌نیا، ۹۲). در برخی از نقاط ایران مردم معتقدند کسی که هنگام ریختن آب داغ بسم‌الله نگوید، جن‌زده می‌شود (صفی‌نژاد، ۳۹۲؛ حکمت، ۴۲۷؛ پاینده، آیینها، ۲۲۱). اگر کسی در تاریکی شب بسم‌الله نگوید و آب داغ بر زمین بریزد، ممکن است بچۀ یکی «از‌ما‌بهتران» را بسوزاند و به تلافی آن جنی شود (شاملو، ۱ / ۱۲؛ طباطبایی، ۴۵۵؛ نیز برای چنین باوری در مناطق دیگر، نک‍ : شادابی، ۶۵؛ رسولی، ۳۱۷؛ شهاب، ۱۳۶؛ اعظمی، ۵۲؛ خلعتبری، ۱۰۰؛ برای اطلاعات بیشتر، نک‍ : ه‍ د، جن).

به باور مردم الشتر لرستان، آب پاشیدن جلو خانه در اول صبح و سر شب، اجنۀ خبیث، دیو و موجودات پلید را از آنجا دور می‌کند و تا آن زمین نمناک است، هیچ موجود خبیثی از آن محل نمی‌گذرد (عسکری، ۱ / ۹۰). لرها همچنین معتقدند هرگاه پریها خشمگین شوند، چشمۀ آب را می‌خشکانند و برای رفع آن باید ملایی بیاید و دعایی بنویسد تا پریها بر سر مهر بیایند و آب را رها کنند (همو، ۲ / ۳۷).

به نوشتۀ هانری ماسه (۲ / ۳۷) ایرانیان معتقدند که هرکس بر روی آتش آب بریزد، دیوانه خواهد شد. بیجاریها آب داغ را عمداً درون تنور نمی‌ریزند، زیرا بچه‌های اجنه‌ای که درون تنور هستند، می‌سوزند (هاشم‌نیا، ۹۰). آب و آتش در ترانه‌های آذربایجانی، با پاسداشت آیین زردشت درگرامیداشت آتش، هر دو نماد آبادانی شمرده می‌شوند و نباید با یکی، دیگری را خاموش کرد. «زبان فراموش نکنید / حرف بدان گوش نکنید / / بگفت زردشت کز آب / خموش آتش نکنید» (کاظمی، ۱۶۸؛ دربارۀ جایگاه و اهمیت آتش در فرهنگ عامه، نک‍ : ه‍ د، آتش).

آب، باروری و ناباروری زنان

اعتقاد به نیروی بارورکنندۀ برخی از آبها که گهگاه با مناسک جادویی نیز همراه است، از باورهای رایج در ایران به‌شمار می‌رفته است. مثلاً آب چهارگوشۀ حمام یا آب چهارگوشۀ پشت بام را اگر در پوست تخم مرغ بریزند و به زن نازا بدهند، آبستن می‌شود (یاحقی، ۵؛ «معتقدات ... »، ۱۶۲). تهرانیها معتقدند اگر زن نازایی در روز دهم زائویی با او به حمام برود و «آب ده» او را بر سر خود بریزد، آبستن خواهد شد. زن نازا همچنین اگر هزارپای زنده یا مرده‌ای را که اندامهای تنش سالم است، در جام آبی فرو کند و درآورد و آن‌گاه آن آب را روز چهارشنبه بر سرش بریزد، بچه‌دار خواهد شد. چنین زنی اگر آبی را که «پیراهن قیامت» (ه‍ م) نوزادی را در آن فرو کرده باشند، بر سرش بریزد، آبستن خواهد شد («معتقدات»، همانجا؛ اسدیان، ۱۷۶).

در گذشته‌های دور دختران شیرازی معتقد بودند که آب‌تنی در آب جاری سعدیۀ شیراز در شب چهارشنبه‌سوری، بخت آنان را باز خواهد کرد. آنان پس از آب‌تنی در آب سعدیه، با جام چهل‌کلید بر سر و تن خود آب می‌ریختند. این کار را برای زنان شوهردار نیز خوب می‌دانستند (همایونی، گوشه‌هایی ... ، ۱۸۰؛ نیـز نک‍ : ه‍ د، بخت‌گشـایی)، چـون از ایـن راه، مهر آنان در دل شوهرانشان افزون می‌شد و چنانچه جادویی هم از سوی دشمنان شده بود، آن را بی‌اثر می‌کرد (زیّانی، ۵۲). برای عزیز شدن نزد شوهر و سفیدبخت شدن، راه دیگر این بود که زن، آب دباغ‌خانه را بر سر خویش بریزد (شاملو، ۱ / ۱۲). به باور زنان هرگاه شوهری نسبت به زن خود متغیر شود و به خشونت با او رفتار کند، مسلماً تحت تأثیر سحر و جادو یا افسونی واقع شده است؛ برای معالجۀ چنین مردی، زن باید در ۳ چهارشنبۀ متوالی، آب سرد بر سر شوهر خود بریزد تا اثر جادو برطرف گردد (آلمانی، ۲۴۵). اگر آب زیر نعل قاطر را به زنی بدهند، نازا می‌شود (رضایی، جمال، ۶۳۶).

دفع بلا و رفع جادو

در فرهنگ عامه برای رهایی از بلاهای طبیعی مانند سیل و خشک‌سالی و رفع چشم‌زخم و جادو، روشهای پیچیده‌ای در پیش گرفته می‌شود که بسیاری از آنها با آب مرتبط است؛ چنان‌که مردم خراسان برای رفع خشک‌سالی کارهای گوناگونی می‌کنند: یکی آنکه سطل آبی را در پاشنۀ در امامزادۀ محل می‌ریزند (شکورزاده، ۳۴۵). در کوملۀ لنگرود اگر در خشک‌سالی تابستان بر سر سیدی آب بریزند، باران می‌آید (شـهاب، ۱۶۱). باورها و رفتـارهای آیینی ـ جادویی فراوانی در ارتباط با آب باران و مراسم باران‌خواهی یا آفتاب‌خواهی در فرهنگ و فولکلور ایرانیان وجود دارد (برای اطلاع از جزئیات بیشتر، نک‍ : ه‍ د، باران، نیز باران‌خواهی). برخی از مردمان دین‌باور برای درخواست گره‌گشایی از گرفتاریهای خود، عرض حالی می‌نویسند و آن را در چاه آب امامزاده‌ها یا چاههای دیگر و یا نهرهای بیرون شهر و یا درون ضریح امامزاده می‌اندازند (اسدیان، ۱۷۵).

در لرستان و ایلام برخی از مردان و زنان برای جلب محبت، ۳ مرتبه جام چهل‌کلید را در ظرف آب می‌زنند و عبارت «شرش به در» را بر زبان می‌رانند تا بدشگونی و بی‌مهری از میان برود؛ پس از آن، جام چهل‌کلید را ۷ بار دیگر به نیت جلب محبت در ظرف آب می‌زنند و آن آب را جلو در ورودی خانه می‌ریزند (همانجا). همچنین برای جلب محبت، لاک‌پشت خشک‌شده‌ای را در آب می‌زنند و آب آن را به فرد مورد نظر می‌خورانند (همانجا). برخی از مردمان کرانه‌های خلیج فارس و دریای عمان برای دفع چشم‌زخم، آب قلیان را در حیاط یا کوچه می‌ریزند (بحرینی‌نژاد، ۱ / ۳۹۳) و برای باطل‌کردن طلسمی که سبب شر می‌شود، انگشتر الماسی را ۷ بار در ظرف آبی می‌زنند و با خواندن وردهایی، جادو را باطل می‌کنند (اسدیان، ۱۷۴؛ برای اطلاعات بیشتر، نک‍ : ه‍ د، چشم‌زخم).

در برخی از مناطق برای بهبود بیماری، دعاها و طلسمهایی را بر کاغذ می‌نویسند و آن را در آب می‌زنند و آب آن را می‌نوشند (اسدیان، همانجا). هرگاه مردم بدکاره، کنار چشمۀ آب، زنا کنند، آب چشمه کم می‌شود. مردم با کم شدن آب چشمه‌ها نگران می‌شوند و برای رهایی از کم‌آبی، حیوانی را قربانی می‌کنند (عسکری، ۲ / ۳۷).

آب‌دادن و آب گرفتن

آب و آتش، روشنایی خانه است؛ هنگام غروب، نباید از خانۀ دیگری آب و آتش خواست و همچنین نباید به خانۀ دیگر، آب و آتش داد، زیرا اگر این دو چیز در این موقع از خانه بیرون روند، خیر و برکت را با خود خواهند برد؛ ولی اگر چاره‌ای نباشد، نخست باید قدری آب به در آن خانه‌ای که از آن آب می‌گیرند، بپاشند و بعد آب را ببرند (شاملو، ۱ / ۱۲؛ هدایت، ۸۸؛ ماسه، ۲ / ۲۰-۲۱). مردم خراسان بر این باورند که آب‌دادن هنگام غروب، برای خانه یا کسی که آب می‌دهد، بد است، ولی برای گیرنده خوب است (خدیوجم، ۳۲۱).

نگاه‌کردن به آب

هر‌کس شب اول ماه، نخستین‌‌بار چشمش به ماه بیفتد، باید بی‌درنگ به قرآن، سبزه و یا آب نگاه کند، زیرا مردم معتقدند آب روشنایی می‌آورد (صفی‌نژاد، ۳۹۶). نگاه‌کردن به آب در شب ماه نو، فقط در ماههای خاصی چون ماه رمضان یا ماه ربیع‌الاول سفارش شده است (شاملو، ۱ / ۱۳؛ ماسه، ۲ / ۴). به باور برخی از مردم نگاه‌کردن به ماه نو، امری تکلیفی و جز‌و آداب و رسوم نیست، بلکه کاملاً اتفاقی است و هرکس به‌طور اتفاقی هلال ماه نو را ببیند و به آب بنگرد، در آن ماه روزهای خوشی خواهد داشت (عناصری، ۵۲). برخی دیگر معتقدند اگر کسی هلال ماه نو را در آینه یا آب ببیند، در طول ماه موفق خواهد بود و بیمار نیز نخواهد شد (شادابی، ۶۷).

شفابخشی و درمانگری

ایرانیان آب را عنصری شفابخش می‌شناسند و باور دارند که نوشیدن آب برخی از چشمه‌ها و رودها یا خوراندن آن به دامها و یا رساندن آن به مزارع و کشتزارها آنها را از بیماری و آفت می‌رهاند. در ایران انواع چشمه‌های آب معدنی و آب گرم وجود دارد که از نظر پزشکی برای برخی بیماریها مفیدند. برخی از این چشمه‌ها با توجه به خاصیت درمانی خود نام‌گذاری شده‌اند؛ مانند «آب شفا» یا «چشمۀ شفا» در جنوب غربی اورمیه و «چشمۀ حکیم» در نزدیکی آب‌گرم محلات (ارجح، ۱۷۹). در گذشته مردم سروستان فارس، بهترین راه مبارزه با آفت کشتزارها را استفاده از آب «چشمۀ ایوب» می‌دانستند. چشمۀ ایوب در مرودشت قرار دارد و آوردن آب آن تا سروستان تشریفات ویژه‌ای داشت. آنان معتقد بودند که حضرت ایوب(ع)، هنگامی که بدنش کرم زد، خود را به چشمه‌ای در مرودشت رساند و تن خویش را در آن شست‌وشو داد و سلامت و شادابی خود را بازیافت و همچون جوانی ۱۴ ساله شد (همایونی، فرهنگ ... ، ۳۱۷).

در شیراز اعتقاد برخی بر این بود که هنگام تحویل سال نو باید آب سعدیه را بر سر داشت؛ از این‌رو، زنهای رخت‌شور، لباسها را در آن آب می‌شستند و خشک می‌کردند (زیانی، ۵۳).

از آب به روشهای دیگر برای درمانگری و بهبودی بیماریها بهره می‌گیرند. آب در باورهای مردم از داروهای مؤثر و مفید شناخته می‌شود. گیلانیها بیمار خود را برای درمان با آب چل‌طاس (جام چهل‌کلید برنجی) غسل می‌دهند (پاینده، آیینها ... ، ۲۴۴). در برخی از مناطق بیمار تب‌دار را می‌خوابانند، رویش پارچه‌ای می‌اندازند و غربالی را روی سرش می‌گیرند و بر غربال آب می‌ریزند و آب را روی بیمار غربال می‌کنند و معتقدند با ریختن آب الک‌شده روی بیمار، تب و لرز او بهبود می‌یابد (صفی‌نژاد، ۴۱۱). برخی بر این باورند که هرگاه بیماری را آب می‌دهند، اگر نیم‌خوردۀ آبش را بر سنگی بپاشند، چنانچه آب بر روی سنگ به تندی روان شود، آن بیمار خوب می‌شود ( تحفة ... ، ۳۷). آدم زردی‌گرفته اگر ۷ روز به وقت بامداد، مرتب بر آب روان و زلال خیره شود، بیماری او بهبود می‌یابد (عسکری، ۱ / ۹۱).

در مناطق شمالی ایران برای درمان و شفای بیماریها، ظرف آبی را به سیدی که معتقد به پاکی و کرامت او بودند، می‌دادند و او در آن فوت و یا تف می‌کرد، آن‌گاه آن را به بیمار می‌دادند. همچنین برای بریدن تب بیمار، از سید مورد نظر تقاضای کمک می‌کردند و او هم رشته‌ای از شال سبزش را می‌برید و به مچ دست بیمار می‌بست. پس از بهبودی بیمار، آن رشته را در آب روان می‌انداختند (پاینده، همان، ۲۳۶؛ برای اهمیت و جایگاه سید در فرهنگ عامه، نک‍ : ه‍ د، سید). در بیرجند چشم‌درد سخت را بادران می‌کنند؛ به‌این‌صورت‌که ظرفی پرآب می‌کنند و سر سه‌راهی می‌گذارند تا بر آن باد بوزد و ۷ تن از آنجا بگذرند؛ در همین مدت، بیمار نیز همچنان که راه می‌رود، پیوسته در آینه و ظرف آبی نگاه می‌کند که از پیش، انگشتری با نگین یاقوت یا فیروزه در آن انداخته‌اند. با این کار، بادچشم رانده می‌شود (احمدی، ۸۱۴).

دعاهایی هم از برخی منابع مذهبی نقل می‌کنند که اگر کسی آن را در نوروز، ۳ مرتبه بر آب پاک بخواند و خود و خانواده‌اش آن آب را بیاشامند و در ۴ گوشۀ خانه بپاشند، خداوند آنها را از همۀ بلاها و آفتها نگاه خواهد داشت (نوری، ۱ / ۱۲۱). از دیگر روشهای درمانی که آب نقش مهمی در آن دارد، یکی هم این است که اگر اندام کسی خون‌ریزی کند و خون بند نیاید، می‌توان چغزی (وزغ) را گرفت و هر دو پای آن را برید و آن را با آب گرم شست و آبش را به او داد تا خون‌ریزی متوقف شود ( تحفة، ۵۱).

آب سلام کردن

اگر آب هنگام ریختن بجهد، یا روی خودش برگردد و درنتیجه صدا کند، آن را «آب سلام» گویند و آب سلام نشانۀ مهمان است. اگر آب ریخته‌شده برگردد و به سطح بیرونی ظرف آب بپاشد و آن را تر کند، یا اگر لیوان آبی تکان بخورد، اینها نشانۀ رسیدن مهمان یا مسافر است (هدایت، ۷۹؛ ماسه، ۲ / ۴۸؛ اسدیان، ۳۰۱؛ شاملو، ۱ / ۱۱).

آب نیم‌خورده

به باور مردم آب نیم‌خورده مضرات و فوایدی دارد. مثلاً مردم تهران قدیم باور داشتند که ریختن آب نیم‌خورده بر روی دست، یا فرو‌کردن دست در آب نیم‌خورده، موجب می‌شود که گوشۀ ناخن انگشتان ریش‌ریش شود (هدایت، ۹۲؛ شاملو، همانجا؛ علمداری، ۱۹۱)، اگر آب نیم‌خورده را به چشم بزنند، مژۀ زیادی در می‌آورد (محجوب، ۴۴۱). بچه‌ای که آب دهان‌زدۀ کسی را بخورد، کچل می‌شود (شهاب، ۱۳۴) و ریختن آب نیم‌خوردۀ اسب روی سر، موخوره را درمان می‌کند (شاملو، ۱ / ۱۲).

آب خزینۀ حمام و دباغ‌خانه

در روزگاری که ایرانیها برای نظافت و شست‌وشوی تن بیشتر از گرمابه‌های عمومی استفاده می‌کردند، این باور رایج بود که نوشیدن یک مشت آب خزینۀ حمام مستحب است (هدایت، همانجا؛ ماسه، ۲ / ۳۴). برخی دیگر معتقد بودند که آب خزینۀ حمام را فقط صبح اول وقت می‌توان خورد و اگر کسی آن وقت، یک مشت از آن آب بنوشد، در همۀ عمر رنگ ناخوشی را نخواهد دید (شاملو، ۱ / ۱۱). همچنین است نوشیدن چند قطره آب از آهک تغار دباغ‌خانه (اسدیان، ۱۷۶). بهبهانیها معتقدند اگر زنی آب دباغ‌خانه را بر سر خود بریزد، نزد شوهر محبوب خواهد شد (درخشنده، ۳۳۹).

افزون بر موارد یادشده، باورهای بسیاری دربارۀ آب در میان مردم ایران رواج دارد که به شرح شماری از رایج‌ترین و شناخته ـ شده‌ترین آنها می‌پردازیم:

تهرانیها عقیده داشتند که برای رسیدن به آرزوی خود باید آب چهارگوشۀ حوض مسجد‌شاه تهران را به وزن یک قرآن برداشت و بر سر خود ریخت (ماسه، ۲ / ۶۱). هرگاه پرستو پیرامون آب بگردد و فریاد کند و نیز هرگاه پرندگان، زیر درخت آب‌تنی کنند، باران و سرما در راه است (همو، ۱ / ۳۱۷). همۀ آبهای روان روی زمین روزهای جمعه به بهشت می‌روند؛ به همین سبب، جمعه‌ها شستن رخت و ریختن کثافات در آب روان، گناه است (شاملو، ۱ / ۱۰؛ حکمت، ۴۲۶). سوزاندن کاغذ نوشته‌شده نحس است، باید آن را در آب روان انداخت (ماسه، ۲ / ۳۷). به باور مردم به هنگام رفتن به خانۀ نو، پیش از اسباب بردن باید یک ظرف آب، یک جام آینه و یک جلد قرآن در خانۀ تازه گذارد (برای نمونه، نک‍ : شادابی، ۶۶).

آب و خواب

دیدن آب در خواب، نشانۀ زندگی خوش و کامیابی پنداشته می‌شود و آب بسیار و فراوان در خواب دیدن، رسیدن به دولت و خوشبختی و پادشاهی است (خوابگزاری، ۳۷۴-۳۷۵؛ اسدیان، ۱۸۵؛ شهاب، ۱۴۹). اگر کسی در خواب ببیند بر سر آبی می‌رود، او را سفری پرمخاطره در پیش خواهد بود که عاقبت آن برایش نامعلوم است (‌خوابگزاری، ۳۷۵). اگر کسی آب روان در خواب ببیند، روزی یابد و اگر ببیند آب روشن و زلال می‌نوشد، خرمی و سعادت می‌یابد و به خواسته‌های خود می‌رسد (همان، ۳۷۴-۳۷۵) و اگر ببیند که در آب تیره افتاده است یا از چاه و رود، آب تیره می‌کشد، روزگار خوشی نخواهد داشت (همان، ۳۷۴). مردم تنکابن در استان مازندران، دیدن آب گل‌آلود را در خواب نشانۀ دعوا و مرگ می‌دانند (خلعتبری، ۱۰۰). اگر کسی خواب ناهنجار ببیند، نباید آن را برای کسی بازگو کند، بلکه باید آن را به آب روان بگوید تا درد و بلای آن خواب برای آب باشد (نک‍ : شهاب، همانجا؛ طباطبایی، ۴۴۹).

آداب نوشیدن

ایرانیان برای نوشیدن آب، بایدها و نبایدهایی را رعایت می‌کنند. برخی از بایدهایی که مردم به آن پایبندند، بدین‌سان است: آب را هنگامی باید خورد که طبع آدمی میل به خوردن آن دارد و بدن به آن نیاز پیدا کرده است، وگرنه «آب خوش بی‌تشنگی ناخوش بود» (دهخدا، ۱ / ۶). آب را باید با کمال ملایمت و احتیاط و لذت نوشید (امینی، ۵؛ رحمانی، ۴۱-۴۲؛ رضوانشهری، ۱۲۷). پیش از آشامیدن آب بسم‌الله می‌گویند و پس از آن نیز ستایش و سپاس خداوند به‌جا می‌آورند و امام حسین(ع) و لب تشنۀ او و یارانش را یاد می‌کنند (رحمانی، ۱۴۳؛ رضوانشهری، ۱۲۶-۱۲۷؛ نرسیسیانس، ۸۶). مسیحیان ایران هنگام نوشیدن آب، شام آخر مسیح را یاد می‌کنند و نسبت به آن نوعی احساس غرور دارند (همانجا).

شخص هنگام نوشیدن آب به کسانی که نزد او نشسته یا ایستاده‌اند، آن را تعارف می‌کند و می‌گوید: بسم‌الله، گاهی نیز در این تعارف بسیار اصرار می‌ورزد. مخاطب هم می‌گوید: نوش جانت. وقتی کسی آب می‌نوشد، دیگران به او می‌گویند: نوش جانت، گوارای وجودت، و کسی که آب نوشیده می‌گوید: دشمنت مرده باد و حـق بـیامرزد رفتگانت را (نک‍ : عسکری، ۲ / ۶۶). بزرگ‌ترها آب را به کوچک‌ترها تعارف می‌کنند و می‌گویند: این آب مال کوچک‌ترها ست، و کوچک‌ترها هم به احترام بزرگ‌ترها از این کار، سر باز می‌زنند و آب را تقدیم بزرگ‌ترها می‌کنند (برای نمونه، نک‍ : همو، ۲ / ۶۷؛ سعیدی، ۲۸۴). بر پایۀ برخی باورها اگر اول به کوچک‌تر آب ندهند، آب از سرچشمه می‌خشکد (هدایت، ۹۱)؛ از این‌رو، آذربایجانیها می‌گویند: «آب از آن کوچک‌ترها و گفتار از آن بزرگ‌ترها» (ذوالفقاری، ۱ / ۱۶۹)، سیرجانیها و بختیاریها هم می‌گویند: «آب از کوچک‌تر است و نان از بزرگ‌تر» (همو، ۱ / ۱۷۰) و جیرفتیها می‌گویند: «آب از کوچک‌تر و راه از بزرگ‌تر» (همانجا).

نبایدهای آب نوشیدن هم فراوان است: در ظرف طلا یا نقره نباید آب نوشید (رضوانشهری، ۱۲۳). مردم بیشتر مناطق ایران فوت‌کردن و دمیدن در آب گرم را کار درستی نمی‌دانند (برای نمـونه، نک‍ : همو، ۱۲۴-۱۲۵). همچنین به باور مردم در شب نباید ایستاده آب نوشید (رحمانی، ۴۱-۴۲؛ هاشم‌نیا، ۸۹). برخی به‌هیچ‌روی ــ چه روز و چه شب ــ ایستاده آب نمی‌خورند (اسدیان، ۳۰۱؛ علمداری، ۱۹۱؛ رضایی، جمال، ۶۲۷) و معتقدند آبی که ایستاده نوشیده می‌شود، فقط در رگ و ریشه‌های پا می‌رود (هدایت، همانجا). برخی دیگر معتقدند ایستاده آب نوشیدن، گناه دارد (سالاری، ۳۷۷). دمر خوابیده آب خوردن، عقل را کم می‌کند (هدایت، ۸۱؛ شاملو، ۱ / ۱۲). در نوشیدن آب نباید زیاده‌روی کرد، زیرا موجب بیماری است: آب ار چه همه زلال خیزد / از خوردن پر ملال خیزد (دهخدا، ۱ / ۱)؛ یا «آب حیوان بکشد نیز چو از سر گذرد» (ضیاء، ۱۹-۲۰؛ رحمانی، ۴۴).

در فرهنگ عمومی ایرانیان، یک نفس آب خوردن، فرو کردن دهان در آب چشمه، استفاده نکردن از دست یا ظرف آب‌خوری، و نوشیدن آب در میان غذا کاری ناپسند به‌شمار می‌آید (برای نمونه، نک‍ : همانجا؛ رضوانشهری، ۱۲۹). در دماوند رسم چنین است که هنگام آب نوشیدن لازم است بر سر زن چادر و بر سر مرد کلاه باشد، وگرنه باید دستشان را روی سرشان بگذارند (علمداری، ۱۸۵). براساس یک سنت کهن، مردم لرستان بر این باورند که به هنگام تشنگی نباید بیشتر از یک نفس آب نوشید. نوشیدن دو یا چند نفس آب در این حال، کار ناشایستی است. به این رسم و عقیده «آو و هناسه[۱]» می‌گویند (عسکری، ۲ / ۶۶).

آیینهای عروسی

در برخی از نقاط ایران، در نخستین دیدار پسر و دختر در مراسم خواستگاری، دختر یک کاسه آب بـه پسر تقدیم می‌کند (بـرای نمونه، نک‍ : همو، ۱ / ۹۰). در خراسان پس از خواندن خطبۀ عقد، بنابر یک سنت محلی، به عروس و داماد آب می‌دادند و آن را «آب دم» می‌نامیدند (اکبری، ۱۲). در ایل بختیاری، عروس را که به حمام می‌برند، یک ظرف از آب گرم خزینۀ حمام را پیش او می‌گذارند، او انگشت کوچک خود را در آن می‌گذارد و چنین آرزو می‌کند: خدایا چنان که این آب، گرم و حیات‌بخش است، زندگی ما نیز گرم و دلخواه باشد (سرلک، ۳۷).

در لرستان عروس به نیت پاک بودن آب، پاک زیستن و آوردن ۷ پسر، ۷ بار مشکی را از آب چشمه پر و خالی می‌کند (ارجح، ۱۷۸). در پیرسواران ملایر مشتی جو در کاسۀ آب می‌ریزند و شب عروسی هنگامی که عروس به دروازۀ خانه می‌رسد، داماد آن آب را بر سر او می‌ریزد. در این عمل نمادین، آب نشانۀ روشنایی و آبادانی، جو نشانۀ باروری و افزایش روزی است و مفهوم کلی این کار آن است که با ورود عروس، خانه آباد، و روزی آن افزون می‌شود (رسولی، ۳۳۶). در سمنان رسم بر این بود که عروس را به حمام می‌بردند و لُنگ عروس را که در خنچه بود، می‌آوردند و بالای سر عروس می‌گرفتند و قدری از آب طاس سفرۀ عقد را که بر آن فوت کرده بودند، از روی لنگ به پشت سر عروس می‌پاشیدند و بقیۀ آب را برای تبرک و شگون و سلامتی می‌خوردند (احمدپناهی، آداب ... ، ۲۴۷). در روستاهای تالش‌نشین فومن و شفت رسمی دیرینه تا به امروز نیز برپا ست که هنگام ورود عروس و داماد به حیاط خانه یا میدانگاهیِ جشن عروسی، دو پهلوان که از پیش آمادۀ رزم هستند، نخست ظرف آب بزرگی را چند بار به‌سوی آسمان پرتاب می‌کنند و می‌گیرند و سپس به رزم خود ادامه می‌دهند و از عروس و داماد و مردم حاضر در عروسی، هدیه می‌گیرند. همچنین تشتی پرآب از سوی مادر یا خانوادۀ داماد، وسط حیاط خانه یا میدانگاهی جشن عروسی می‌گذارند که عروس و داماد درحالی‌که دست در دست هم دارند، ۳ بار دور آن می‌چرخند و مقداری سکه به‌عنوان صدقه می‌اندازند.

آب و آینه دو عنصر پاک و زلال‌اند که هر دو را در جشن عروسی به‌کار می‌گیرند. لرها آب را آرام آرام در مسیر حرکت عروس می‌پاشند (عسکری، همانجا) و در برخی نقاط، عروس و داماد پای یکدیگر را در حجله می‌شویند و داماد، آب پاشویه (پاشوره) را در چهارگوشۀ خانه می‌ریزد (حکمت، ۳۷۱؛ آلمانی، ۲۶۶).

آداب زایمان و چله‌بری

در سیرجان کرمان هرگاه زایمان زنی سخت می‌شد و او درد می‌کشید و فارغ نمی‌شد، آبی هم‌وزن قرآن فراهم می‌کردند و مقداری به او می‌دادند؛ آن‌گاه از وی می‌خواستند که توبه کند و از درگاه خداوند کمک و فریادرسی

بجوید (بختیاری، ۲۷۲). برای اینکه زائو زودتر بزاید، گیاه پنجۀ مریم در آب می‌اندازند (اسدیان، ۳۰۱). کرمانیها در سومین روز زایمان، در اتاق زائو مراسم «آب سه» برگزار می‌کنند. آنها یک قدح بزرگ پرآب جلوی زائو می‌گذارند و در آن ۴۰ عدد ریگ، ۴۰ دانه جو و چند برگ سبز می‌اندازند و قدحی دیگر پشت سر زائو می‌گذارند؛ سپس با جام دعا که پیشاپیش آماده کرده‌اند، از آب قدح برمی‌دارند و جام را ۱۰ مرتبه از روی شانۀ راست و ۱۰ مرتبه از روی شانۀ چپ و ۲۰ مرتبه از بالای سر او می‌گذرانند و آب را در قدح پشت سر می‌ریزند؛ آن‌گاه سر قطیفۀ حمام او را که از پارچۀ قرمزی است، روی سرش می‌اندازند، سپس زائو با همان آب، دست‌وروی خود را می‌شوید. می‌گویند وی تا این لحظه، ناپاک بوده است و از این‌پس پاک می‌شود. زنهایی هم که در این آیین حضور دارند، دست‌وروی خود را می‌شویند، برای تبرک مقداری از همان آب را در چهارگوشۀ اتاق، و بقیه را در چهارگوشۀ خانه می‌ریزند. پدر کودک نیز با این آب، دست‌وروی خود را می‌شوید تا از غم فارغ شود. اگر زن نازایی هم آنجا باشد، افزون‌بر دست‌و‌رو شستن، مقداری از آن آب می‌نوشد تا چله از او برداشته شود (بختیاری، ۲۷۹).

حمام چهلمین روز زایمان را چله‌بری می‌نامند که طی آن آب چله و آب چهل‌کلید بر سر زائو می‌ریزند (همو، ۲۶۸؛ سرلک، ۶۶؛ اسدیان، ۱۷۶؛ زیانی، ۳۵؛ نیز نک‍ : ه‍ د، چهل‌کلید، جام).

جشنها و آیینهای گاه‌شماری

شب اول چلۀ بزرگ زمستان که شب اول ماه دی و بلندترین شب سال است، بیشتر خانواده‌ها به شب‌زنده‌داری می‌پردازند و سفرۀ ویژۀ شب‌چله می‌گسترانند و در آن انواع خوراکی و میوه، و از نوشیدنیها، آب سرد می‌گذارند (همایونی، گوشه‌هایی، ۱۹۶). مردم تبریز در شب چهارشنبه‌سوری، برای شوخی از بالای بام خانه‌ها بر سر یکدیگر آب می‌پاشند و این آب پاشیدن از سنتهای برجای مانده از دوران باستان است. در برخی روستاهای تنکابن، در چهارشنبه‌سوری آتشی فراهم می‌کنند و از روی آن می‌پرند؛ گاه ۳ مرتبه از روی جوی آب می‌پرند و یا ۳، ۵ یا ۷ بار به داخل آب سنگ می‌اندازد (دانای علمی، ۴۵۷). در برخی از مناطق هم، مراسمی مشابه در چهارشنبۀ آخر ماه صفر برپا می‌کنند؛ چنان‌که چهارشنبۀ آخر ماه صفر در جندق، با تفنگ چندین‌بار تیراندازی می‌کنند و سپس سبویی را پر از آب می‌کنند و به بالای بام می‌برند و بوته‌ای را آتش می‌زنند و می‌گویند: «قضا به در، بلا به در، از خانمان ما به در»، آن‌گاه کوزۀ آب و بوتۀ شعله‌ور را همراه با چندین سکۀ پول، به‌عنوان صدقه به کوچه می‌اندازند (شاملو، ۱ / ۱۳؛ هدایت، ۵۲).

برخی از خانواده‌های بوشهری عصر روز شنبۀ آخر ماه صفر، به کنار دریا می‌روند و سنگ کوچکی از روی زمین برمی‌دارند، ۳ بار دور سر خود می‌چرخانند و هر بار می‌گویند: هرچه درد و بلا دارم ریختم به دریا، آن‌گاه هرنیتی که در دل دارند، آهسته بر زبان می‌آورند و سنگ را به درون آب دریا پرتاب می‌کنند؛ سپس مقداری از آب دریا را داخل شیشه یا ظرفی می‌ریزند و به خانه می‌برند. اگر در خانه مریضی داشته باشند که نتوانسته است به کنار دریا برود، مقداری از همان آب را به صورتش می‌پاشند و بر این باورند که وی به زودی شفا می‌یابد.

سفرۀ عید نوروز ایرانیان هرچند با هفت‌سین آراسته می‌شود، ولی حتماً ظرف آبی نیز سر سفره می‌گذارند و در برخی از مناطق در لحظۀ تحویل سال، همگان به قرآن و آینه و آب و ماهی و سبزه نگاه می‌کنند و سال نو را به همدیگر تبریک می‌گویند (میرنیا، ۴۴؛ شاملو، ۱ / ۱۲؛ صفی‌نژاد، ۴۳۵؛ علمداری، ۵۳؛ احمد، ۱۴۱).

در کوهپایه‌های تنکابن پس از تحویل سال، فرزند اول خانواده مقداری آب درون ظرفی کوچک می‌ریخت و آن را در تمام اتاقها می‌پاشید (دانای‌علمی، ۴۵۹). آب در سفرۀ عید نشان پاکی، صافی، روشنایی و گشایش است (همایونی، همان، ۱۶۸). مردم روستای ابرسج شاهرود در هنگام تحویل سال، برای شگون، کوزه‌ای آب و مقداری سبزۀ گندم به خانه می‌آورند و از آب کوزه در ۴ کنج اتاقی که سفرۀ هفت‌سین در آن پهن شده است، می‌پاشند و سپس کوزۀ آب و سبزۀ نوروزی را در سفرۀ هفت‌سین می‌گذارند (شریعت‌زاده، ۱ / ۴۶۲). در برخی جاها چند برگ سبز هم درون ظرف آب می‌گذارند (مشکور، ۲۱). از‌جملۀ مراسم نوروزی در شاهرود، برگزاری مراسم «آب دعا» ست. مردم این شهر در مساجد و اماکن مذهبی گرد می‌آیند و چند تن از متدینان باسواد، با مرکب زعفران، پشت بشقابها و کاسه‌های چینی ۷ آیه از قرآن را که با کلمۀ «سلام» آغاز می‌شود، می‌نویسند و پس از تحویل سال، ظرفهای نوشته‌شده را در آب می‌شویند و آب آن را برای شگون با خود می‌برند. اعضای خانواده به‌عنوان خیر و برکت، مقداری از آب دعا را می‌نوشند و بقیه را در غذا می‌ریزند (شریعت‌زاده، ۱ / ۴۲۰).

زردشتیان ایران سفرۀ عید نوروز را در اتاقی پهن می‌کنند که همیشه به کارهای مذهبی اختصاص داشته، و از رفت‌وآمد افراد ناپاک دور بوده است. در سفرۀ نوروز کنار آینه و گلاب‌پاش، ظرفی پر از آب تمیز می‌گذارند که در آن برگهای آویشن، یک عدد انار یا سیب و چند سکۀ نقره انداخته می‌شود (اورنگ، ۵۱). در روستای سمای مازندران هر خانواده‌ای یکی از بستگان خود را شگون‌آور خانوادۀ خود می‌داند و او را به اصطلاح خودشان «سال‌مِج» می‌نامند. سال‌مج هر خانه‌ای نخستین کسی است که پس از تحویل سال به خانه می‌آید و آب را در حیاط خانه می‌پاشد و سال نو را به اهل خانه تبریک می‌گوید («مراسم ... »، ۲۱؛ برای نظیـر همیـن بـاور، نک‍ : اعظمـی، ۵۳، کـه در سنگسـر، نخستین روز هر ماه به نام و رمز برگزار می‌شود).

مردم ایران روز سیزدهم فروردین را «سیزده‌به‌در» می‌گویند و در این روز از خانه‌ها بیرون می‌روند و در دشتهای سرسبز یا کنار آب رودخانه‌ها به شادی می‌پردازند. بیشتر مردم سبزه‌های سفرۀ هفت‌سین را در این روز با خود می‌برند و در جوی آب یا رودخانه می‌اندازند. برخی ۱۳ عدد سنگ در آب رودخانه پرتاب می‌کنند (پاینده، آیینها، ۱۱۹؛ رجبی، ۶۸؛ رنجبر، ۳۳۳؛ شهاب، ۳۷؛ برای اطلاعات بیشتر، نک‍ : ه‍ د، سیزده‌به‌در).

آبانگاه

افزون‌بر جشن آب و آتش که در شب و روز نوروز برگزار می‌شد، روز ششم فروردین هم که خرداد‌روز نام دارد، ایرانیان جشن آب‌پاشان برپا می‌کردند. به عبارتی این جشن تمثیلی است از پاک‌شدن و تازه‌شدن و بیانگر آن است که این رسوم از تیرگان جدا ست (سهراب، ۸). معروف‌ترین و مهم‌ترین جشن آب‌پاشان نوروزی، جشن آبانگاه بود که در روز دهم فروردین برگزار می‌شد. عقیده بر این بود که اگر در این روز باران ببارد، آبانگاه مردان است و مردان به آب درمی‌آیند و اگر باران نبارد، آبانگاه زنان است و آنان به آب درمی‌آیند و این کار را بر خود مبارک می‌دانند (برهان، نیز معین، ذیل واژه).

جشن تیرگان

جشن تیرگان را جشن آب‌ریزان یا آب‌پاشان هم نامیده‌اند؛ جشنی برجای مانده از روزگار باستان. در سیزدهمین روز ماه تیر که «تیر» نام دارد، جشن تیرگان برگزار می‌شد. در این جشن آب می‌پاشیدند و غسل می‌کردند و سفالینه‌ها می‌شکستند (فرهنگی، ۱۵۷؛ رضی، ۶۵۵؛ میرنیا، ۶۶؛ نیز قس: ه‍ د، تیرماه سیزده شو).

جشن آب‌ریزان که در فصل تابستان و هنگام کمبود باران برگزار می‌شد، در حقیقت نوعی مراسم طلب باران است. این جشن از کهن‌ترین اعیاد ملی ایرانیان است که از دورۀ مادها تاکنون برگزار می‌گردد و در آن بر یکدیگر آب می‌پاشند و سبب این کار، شست‌وشوی است. بر پایۀ برخی گزارشهای تاریخی، سبب آغازین برپایی جشن آب‌ریزان، این بود که در دوره‌ای از روزگار باستان، دیرگاهی در ایران باران نبارید و ناگهان بارانی سخت بارید و مردم به این باران تبرک جستند و از آن آب بر یکدیگر پاشیدند و این کار بدین‌گونه در ایران رسم شد (فرهنگی، ۱۵۷- ۱۵۸).

زردشتیان یزد و کرمان تا همین اواخر، جشن تیرگان را برگزار می‌کردند، اما با مهاجرت آنان به شهرهای بزرگ و پراکندگی و عوارض ناشی از زندگی شهرنشینی، چندگاهی است که آن را برپا نمی‌دارند و فقط خاطره‌های آن را مرور می‌کنند. زردشتیان این جشن را که در تیر‌روز از تیر‌ماه آغاز می‌کردند، به یاد ایزدِ باد یعنی روز ۲۲ تیر پایان می‌دادند. آنان تیرگان را تیروجشن می‌نامند و برای آن اهمیت بسیاری قائل‌اند و برای برپایی آن پوشاک نو، نقل، شیرینی و میوه فراهم می‌کنند و همچنین خوراکهای سنتی و ویژه می‌پزند و پیش از جشن، خانه را خوب پاکیزه می‌کنند، بامدادان شست‌وشو و غسل می‌کنند و دو نیایش نامی «خورشید نیایش» و «مهر نیایش» را می‌خوانند. بیش از همه‌کس در این جشن، کودکان بهره می‌بردند؛ آنان با تارهای نخی و رنگینی که به مچ دست می‌بستند در کوچه‌ها و خانه‌ها می‌دویدند و ترانه می‌خواندند و کنار نهرها و جویها و تالابها به آب می‌پریدند یا به یکدیگر آب می‌پاشیدند (رضی، ۶۶۱-۶۶۲).

پیر سبز

زردشتیان ایرانی برای نیایش آب از روز ۲۴ خرداد تا روز انارم به مدت ۵ روز به زیارتگاه یا پرستشگاهی به نام پیرسبز یا پیر چَک‌چَک در فاصلۀ ۶۵ کیلومتری شمال غرب یزد در دامنۀ کوه آهکی چک‌چک می‌روند. از دیوارۀ سنگی یک سوی این نیایشگاه، میان شکاف سنگها، قطره قطره آب می‌چکد و در داخل حوض سنگی زیر آن ذخیره می‌شود (فرهنگی، ۱۶۳-۱۶۴؛ برای اطلاعات بیشتر، نک‍ : ه‍ د، پیر سبز).

آب استه

در شهر پریم یا فریم ــ نزدیک شهر ساری کنونی که در قدیم مرکز منطقۀ آباد و کوهستانی قارَن در طبرستان بود، و چشمه‌های پرآبی داشت، و در سدۀ ۴ق / ۱۰م از سرزمینهای دیلم به‌شمار می‌آمد ــ مردم سالی چندبار شادمانی و پای‌کوبی می‌کردند و نبیذ می‌خوردند و همچنین به درگاه خدا راز و نیاز می‌کردند. هرگاه باران کم می‌بارید، به آنجا می‌رفتند و عبادتی به جای می‌آوردند و باران می‌خواستند و آن رسم را «آب استه» می‌گفتند (عمادی، ۵۰).

آب و معماری

در دورۀ اسلامی آب در معماری ایرانی، نقش کاربردی پیدا کرد. معماران این دوره می‌کوشیدند بر طبیعت تسلط یابند و به آن نظام ببخشند. آنها به کمک فناوریهای زمان خود، به آب و طبیعت، حیاتی رام‌شدنی دادند و آن را غنی‌تر ساختند (علم‌الهدى، ۱۱۹). پیش از اسلام، معماری به‌سوی آب می‌شتافت و در کنار آن آرام می‌گرفت؛ در دورۀ اسلامی، معماران با شناخت قوانین فیزیکی آب نقش و تمثیل و ارتباط آن با انسان، آب را درون معماری آوردند. با مرکزیت آب در معماری اسلامی، حرکت پرموج آن در مفاهیم مذهبی، ادبی و فرهنگی ایران نیز جاری شد (همانجا). چنین بود که آب در مرکز کوشکها، باغها، در میان حیاطهای مرکزی مساجد، مدارس، کاروان‌سراها و خانه‌ها پدیدار شد. در معماری مرکز ایران و مناطق کویری، آب کمیاب و زندگی‌بخش، سبب شکل‌گیری معماری آب‌انبارها، پایابها، ساباطها و یخچالها شد (همو، ۱۲۰). معماری آب‌انبارها با گنبد و بادگیرهای آن، نه‌تنها نماد آب، که نماد شهر و آبادی نیز به‌حساب می‌آید. هرچند معماری شایان توجه آب‌انبارها برای ذخیره‌سازی آب خنک در مناطق کویری شکل‌گرفت، بااین‌حال، به علت نقش مهمی که آب در زندگی روزمرۀ مردم داشت، به کانونی زنده برای محله‌ها درآمد و بناهای مهم شهر مانند مسجد، مدرسه، حسینیه، سقاخانه و بازار در پیرامون آن ساخته شدند (همو، ۱۲۷؛ نیز نک‍ : ه‍ د، آب‌انبار). آب در مساجد به‌صورت آب روان در پایابها، آبنمای مرکزی میان سرا، در حوض پیشخوان، سنگابۀ ورود، و در آبنماها (فواره‌ها) به صورت عنصر جنبشی نمایش داده می‌شود (همو، ۱۲۰). گرمابه‌ها افزون‌بر نقش بهداشتی، محلی برای بازی با آب و گردهمایی مردم نیز بودند؛ ازاین‌رو، آب را نه تنها در قسمت شست‌وشو، بلکه در هشتی ورودی، در مرکز جا می‌دادند و اطراف آن سکوهایی برای نشستن می‌ساختند (همو، ۱۲۸).

حوض و حوضچه

در حیاط بسیاری از خانه‌ها، مساجد، مدارس، کاخها، بیمارستانها، باغها و کوشکها حوضچه‌هایی درست می‌کنند که در گذشته، محلی برای ذخیرۀ آب نوشیدنی و شست‌وشو به‌شمار می‌رفت، اما امروزه بیشتر جنبۀ زیباسازی و تفریحی و تشریفاتی دارد. در برخی از شهرها و بعضی دوره‌ها، شماری از خانه‌های ایرانیان، دارای چندین حیاط با حوضهای آب و باغ و باغچۀ پـرگل و گیـاه بودند (مثلاً نک‍ : بنجامین، ۸۲). آب حوضها را معمولاً از شبکۀ سراسری قناتها و نهرها تأمین می‌کردند. امروزه هم آب حوضها مستقیماً از شبکۀ سراسری تأمین می‌شود. حوضها را در حیاط به گونه‌ای می‌ساختند که رو‌به‌روی پنجرۀ خانه باشد تا از درون خانه، نمای زیبای حیاط به چشم آید یا در جایی از حیاط خانه می‌ساختند که با آمدن به کنار پنجره، منظرۀ زیبای آن دیده شود (دروویل، ۸۱).

وجود حوضها و حوضچه‌ها موجب پیدا‌شدن شغلهایی در راستای امور مربوط به آن شده بود. در گذشته یکی از شغلهای رایج در شهرها، لای‌روبی حوضها و حوضچه‌ها بود. ته‌نشین شدن سریع لجن در حوضها از مشکلات رایج مردم بود، چنان‌که اگر صاحب‌خانه به موقع آن را پاک‌سازی نمی‌کرد، حوض از رسوبات و لجن لبریز می‌شد و دیگر برای ذخیرۀ آب، فضایی نداشت؛ ازاین‌رو، برخی از افراد با استفاده از حلبی و سطل، لجن حوضها را می‌کشیدند، اما در شماری از خانه‌ها این کار توسط کارگران دوره‌گردی صورت می‌گرفت که به آنها «آب حوضی» می‌گفتند. آب حوضیها با فریاد در کوچه‌ها آمادگی خود را برای تخلیۀ آب حوض اعلام می‌کردند. حضور گستردۀ آب‌حوضیها در محله‌ها و آواز مخصوصی که در کوچه‌ها سر می‌دادند، موجب تهیه و انتشار تصنیف معروف «آب‌حوضی آمده» شد که مدتها بر سر زبان مردم بود (عباسی، ۱۲۱؛ برای اطلاعات بیشتر دربارۀ آب حوضی و حوض، نک‍ : ه‍ د، حوض).

استخر و آب‌نما

استخر و آب‌نما از ضروری‌ترین عناصر ایجاد باغ به‌شمار می‌رود که معمولاً دو ضلع اصلی آن در جهت طول عمارت داخل باغ و به شکلهای مستطیل، مربع، چندضلعی و بیضی است. گاهی در داخل عمارتهای قدیمی نیز آب‌نما ساخته می‌شد که به آن حوض خانه می‌گویند. حوض‌ خانه را از آن ‌رو می‌ساختند تا ساکنان باغ بتوانند در روزهای گرم تابستان به‌ویژه هنگام نیمروز در آن بیاسایند (آریان‌پور، ۵۶). استخر باغهای قدیمی غالباً عمیق و دارای چندین فواره بوده است. در سده‌های ‌گذشته، ایرانیان باغها را بیشتر در زمینهای شیب‌دار احداث می‌کردند و در نتیجه با ایجاد پلکان در مسیر آب شیبها، جریان ملایم آب تندتر و پر‌سر‌و‌صداتر می‌شد (همو، ۵۵؛ نیز نک‍ : ه‍‍ د، باغ).

آب و افسانه‌ها

شمار فراوانی از افسانه‌های ایرانی با موضوع آب، شکل گرفته‌اند و به‌راستی می‌توان مجموعۀ بزرگی از افسانه‌های آب را در کتابی جداگانه گرد آورد. افسانه‌هایی با بن‌مایۀ آب را می‌توان در قالبهای گوناگون دسته‌بندی کرد؛ نخستین قالب، زندگی‌بخش بودن آب است که در «قصۀ دختر شاه نارنج» آشکارا دیده می‌شود. در این قصه دختر شاه نارنج با آب زنده می‌شود، ولی نارنجهایی که آب نخوردند، همگی مردند (انجوی، ۱ / ۳۳۴). قالب دیگر، ارزش‌گذاری و اهمیت آب است. هنگامی که خیر و شر با هم هم‌سفر بودند و از بیابانی می‌گذشتند، آبِ خیر تمام شد، او دو تکه نان به شر داد تا به جای آن آبی از او بگیرد؛ شر نپذیرفت و گفت: فقط زمانی به تو آب می‌دهم که چشمانت را به من بدهی. این داستان کنایه از نایاب و در نتیجه گران‌بها بودن آب است، به‌گونه‌ای که برای به دست آوردن آن باید از چشم خود گذشت.

در افسانه‌های خراسانی جایگاه غول، پری، جن، و دیو در چاه آب و چشمه است. مثلاً بر پایۀ افسانه‌های خراسانی، «مادر آب» دیوی است که همیشه در قعر آب، در حوضها، آب‌انبارها، استخرها، رودخانه‌ها و دریاها زندگی می‌کند (رضایی، جمال، ۶۱۷). «آدم آبی» از‌جمله موجوداتی است که در فولکلور و فرهنگ مردم بخشهایی از ایران وجود دارد. آدم آبی در رود و دریا زندگی می‌کند؛ نیمی از تن آن، ماهی و نیم دیگر انسان است. به باور بسیاری از مردم، افراسیاب خواهرزادۀ آدم آبی بود که پیوسته با ایرانیان می‌جنگید. در یکی از نبردها که افراسیاب از رستم شکست خورد، گریخت و به درون آب دریا پناه گرفت. رستم برادر او به نام «ریوِنیز» را گرفت و چنان او را آزار داد که صدایش بلند شد و افراسیاب سر از آب بیرون کرد تا علت را دریابد. رستم کمند افکند و سر افراسیاب را به کمند گرفت و بیرون کشید و به کیخسرو داد. کیخسرو او را گردن زد و از آن روزگار تـاکنون آدمهای آبـی از انسانهـا می‌گریـزند (مثلاً نک‍ : اسدیان، ۱۴۰). در افسانه‌ای به نام «کچلک» پیرزن رفت تا کنار چشمه دست و رویی بشوید و آبی بخورد، ناگاه «کوسۀ عیار» از درون چشمه بیرون آمد (صبحی، ۳۵۷).

از دیگر موضوعاتی که در افسانه‌های ایرانی با بن‌مایۀ آب ارتباط دارد، مسخ‌شدن است. آب‌خوردن در برخی چشمه‌ها موجب مسخ‌شدن انسان و یا تبدیل‌شدن به موجود دیگر خواهد شد. در داستان پسر پادشاه و پیرزن، برادر و خواهر یتیم از دست زن‌بابای خود فرار کردند؛ در راه برادر تشنه شد و می‌خواست آب بنوشد، خواهرش گفت: اگر آب این چشمه را بخوری، تبدیل به آهو می‌شوی؛ در چشمۀ سوم سرانجام برادر، آب بسیاری خورد و تبدیل به آهو شد (درویشیان، ۲ / ۱۴۳؛ نیز نک‍ : انجوی، ۲ / ۱۱۳).

جادویی بودن آب و تغییر ماهیت اشیاء با آب از دیگر موضوعاتی است که در افسانه‌ها به وفور به چشم می‌خورد. مثلاً در داستانی ملکه‌ای نازا، سیبی از درویشی می‌گیرد تا آبستن شود؛ از قضا با خوردن سیب آبستن می‌شود و دوقلو می‌زاید. بعدها طبق قرار، درویش یکی از پسرها را می‌برد. این جوان برای برادرش نشانه‌ای از سرنوشت برجای می‌گذارد. جوان درویش بدطینت را می‌کشد و با شست‌وشوی سر خود در آب موهایش طلایی می‌شود (مارتسُلف، ۷۹).

آب و امثال و حکم

در گفتارهای کنایی ایرانی، مفهوم آب به‌طور‌گسترده به‌کار گرفته می‌شود. شاید شمارش کامل ضرب‌المثلهایی که آب در آن به مفهومی خاص به‌کار رفته است، امکان‌پذیر نباشد و دسترسی کامل به آنها، نیازمند تحقیق جداگانه است. در اینجا شماری از معروف‌ترین مواردی که آب در گفتارهای کنایی ایرانی به‌کار برده می‌شود، از نظر می‌گذرد:

جایی که اصل باشد، بدل به‌کار نمی‌آید یا هرگاه وسیله و واسطه‌ای بهتر در میان باشد، وسیله و واسطۀ کم‌ارزش‌ را کنار می‌زنند: «آب آمد و تیمم باطل شد»، «آب که بود، تیمم باطل است»، یا «چو آب آمد، تیمم گشت باطل» (امینی، ۱؛ شاملو، ۱ / ۱۴؛ شهری، ۶).

رخ ندادن حادثه، آرام بودن اوضاع، جلوگیری از برپایی آشوب و هیاهویی که انتظارش می‌رفت: «آب از آب تکان نخوردن» (ثروت، ۱؛ هدایت، ۹۲).

به پایان رسیدن اختلاف و مشاجره و عادی شدن اوضاع، از میل و هوس افتادن و کار از کار گذشتن: «آب از آسیا افتادن» (امینی، همانجا؛ شهری، ۱؛ پورحسینی، ۱۱؛ علمداری، ۲۰۱).

بسیار خسیس و خشک بودن و خودداری کردن از هرگونه بخششی: «آب از دستش نمی‌چکد»، یا «آب از دریا بخشیدن» (امینی، ۲؛ دهخدا، ۱ / ۲؛ حکمت، ۴۲۱؛ علمداری، همانجا).

خراب‌بودن کار از ریشه، نسبت‌دادن عیب و نقص و مانع به پایه و اصل، و کاستی را از مراتب بالای آن دانستن: «آب از سرچشمه گل‌آلود بودن» (امینی، دهخدا، همانجاها؛ شهری، ۲).

روزی اندک و پیوسته و درآمد کم و مرتبی داشتن: «آب باریکه» (امینی، ۳؛ شهری، همانجا؛ خوانساری، ۱۱۹).

حادثه‌ای که پیش آید، زیانی که قابل جبران نباشد یا حیثیت و اعتباری که زیر سؤال برود و لکه‌دار شود: «آب ریخته به جوی بازنیاید» و «آب ریخته جمع نگردد»، و بالعکس آن: «باز آمدن آب رفته به جوی» (امینی، همانجا؛ دهخدا، ۱ / ۱۰؛ عفیفی، ۳؛ عسکری، ۳ / ۷۰).

پایان کار و گذشتن از زمان کار: «آب بخواه و دست بشوی» (امینی، همانجا؛ دهخدا، ۱ / ۶).

آشوبی را فرو‌خواباندن، غمی را برطرف ساختن، دردی را تسکین‌دادن، خشمی را فرونشاندن و نیز شراب خوردن: «آب بر آتش‌زدن»، یا «آب بر آتش‌ریختن» (امینی، همانجا؛ دهخدا، ۱ / ۳؛ پاینده، آیینها، ۴).

امید داشتن یا ناامیدبودن از انجام‌دادن کاری، یا انتظار پایان خوش یا ناخوش دربارۀ کسی یا کاری داشتن: «آب خوردن یا آب نخوردن چشم، از چیزی یا کسی یا کاری» (امینی، همانجا).

سبب کاری یا چیزی یا مقامی بودن: «آب خوردن از فلان کس، فلان جا یا فلان چیز» (همو، ۵).

رنج و گرفتاری پیوسته داشتن: «آب خوش از گلویش پایین نمی‌رود، یا نرفت یا نخواهد رفت» (همانجا).

شگفتی بیش از اندازه از چیزی و بسیار شگفت‌زده شدن: «آب در دهان خشک شدن» (همو، ۶؛ دهخدا، ۱ / ۷).

کار بیهوده و بی‌نتیجه کردن: «آب در هاون کوبیدن» (امینی، ۶؛ دهخدا، ۱ / ۳، ۵).

بسنده‌کردن به اندازۀ نیاز و قانع‌شدن به اندکی از چیزی: آب دریا را اگر نتوان کشید / هم به قدر تشنگی باید چشید (امینی، همانجا؛ دهخدا، ۱ / ۸).

پیشگیری ضرر و زیان و آشوب از نقطۀ آغاز، و رفع عوامل ناهنجاری و موانع نیکی: «بستن آب از سرچشمه یا سربند» (امینی، ۷؛ دهخدا، ۱ / ۹).

ترسیدن و ترساندن از کسی یا چیزی یا حادثه‌ای یا بیم‌دادن از فرجام کاری: «آب شدن زهره» (احمد‌پناهی، آداب، ۱۲۷؛ ثروت، ۷).

به اوج رسیدن بدبختی و گرفتاری: «آب از سر گذشتن» (دهخدا، ۱ / ۲).

پرهیز از خودبزرگ‌بینی و برتری‌جویی و دعوت به فروتنی: «هرگز نخورد آب زمینی که بلند است» (نوبان، ۲۹).

وصف کاری که برای کارفرما سود و نتیجه‌ای دربر نداشته باشد، ولی برای کارگر و طرف قرارداد و مجری آن سودمند باشد: «اگر برای من آب ندارد، برای تو که نان دارد» (دهخدا، ۱ / ۴؛ شهری، ۴).

فرمان شتاب‌کردن برای به حضور فرا خواندن: «آب در دست داری، مخور یا زمین بگذار» (دهخدا، ۱ / ۷؛ عسکری، ۲ / ۴۸۵).

آدم نیرنگ‌باز، پنهان‌کار، دورو و توداری که ظاهری آرام از خود نشان می‌دهد: «آب زیر کاه» (دهخدا، ۱ / ۱۱؛ شهری، ۵).

فرصت‌طلبی نیرنگ‌بازانه و ایجاد کینه و پراکندگی میان دوستان و خویشان برای تأمین منافع خود: «از آب گل‌آلود ماهی‌گرفتن»، یا «آب را گل‌آلودکردن» (دهخدا، ۱ / ۹؛ مجتهدی، ۱۹۳).

شرافت و شخصیت و اعتبار بیرونی: «آبرو» (اکبری، ۱۱)، یا «آبرو آب که نیست از جوی گرفته باشیم» (شهری، ۷).

کاستی‌نیافتن و آسیب‌ندیدن شخصیت، شهرت و آوازۀ نیک‌نامان و بزرگان از بدگویی هرزه‌درایان: «آب دریا از دهان سگ نجس نشدن» (شاملو، ۱ / ۲۱).

مآخذ

آریان‌پور، علیرضا، پژوهشی در شناخت باغهای ایران و باغهای تاریخی شیراز، تهران، ۱۳۶۵ش؛ آلمانی، هانری رنه د.، از خراسان تا بختیاری (سفرنامه)، ترجمۀ علی‌محمد فره‌وشی، تهران، ۱۳۳۵ش؛ احمد، روزی، نوروز و آیینهای نوروزی در ورارودان، به کوشش نادر کریمیان سردشتی، تهران، ۱۳۸۳ش؛ احمد پناهی‌سمنانی، محمد، آداب و رسوم مردم سمنان، تهران، ۱۳۷۴ش؛ همو، دوبیتیهای بومی‌سرایان ایران، تهران، ۱۳۷۹ش؛ همو، شیوۀ سنتی تقسیم آب در سمنان، تهران، ۱۳۸۱ش؛ احمدی، احمد، «آداب و معتقدات عامیانه در بیرجند»، سخن، تهران، ۱۳۳۵ش، س ۷، شم‍ ۳؛ ارجح، اکرم، «چشمۀ مقدس»، مجموعه مقاله‌های نخستین همایش بین‌المللی انسان و آب، تهران، ۱۳۸۳ش؛ اسدی، نوش‌آذر، نگاهی به گرمسار، تهران، ۱۳۷۸ش؛ اسدیان خرم‌آبادی، محمد و دیگران، باورها و دانسته‌ها در لرستان و ایلام، تهران، ۱۳۵۸ش؛ اسلامی‌ندوشن، محمدعلی، روزها، تهران، ۱۳۶۳ش؛ اعظمی سنگسری، چراغعلی، «باورهای عامیانۀ مردم سنگسر»، هنر و مردم، تهران، ۱۳۴۹ش، شم‍ ۹۲؛ اکبری شالچی، امیرحسین، فرهنگ گویشی خراسان بزرگ، تهران، ۱۳۷۰ش؛ امینی، امیرقلی، فرهنگ عوام، تهران، ۱۳۷۱ش؛ انجوی شیرازی، ابوالقاسم، قصه‌های ایرانی، تهران، ۱۳۵۳ش؛ انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، ۱۳۸۲ش؛ اورنگ، م.، جشنهای ایران باستان، تهران، ۱۳۳۵ش؛ بحرینی‌نژاد، عبدالحسین و حیدر دوراهکی، بندر دیّر، نگینی بر ساحل خلیج فارس، قم، ۱۳۸۲ش؛ بختیاری، علی‌اکبر، سیرجان در آیینۀ زمان، کرمان، ۱۳۷۸ش؛ برهان قاطع، محمدحسین بن خلف تبریزی، به کوشش محمد معین، تهران، ۱۳۴۲ش؛ بنجامین، س. گ. و.، ایران و ایرانیان، ترجمۀ محمدحسین‌کرد‌بچه، تهران، ۱۳۶۳ش؛ بنیادلو، نادیا، سقاخانه‌های تهران، تهران، ۱۳۸۱ش؛ بهرامی، تقی، تاریخ کشاورزی ایران، تهران، ۱۳۳۰ش؛ بهشتی، محمد، «نگاه معنوی به آب»، مجموعه مقاله‌های همایش بین‌المللی انسان و آب، تهران، ۱۳۸۳ش؛ بیشاپ، ایزابلا، از بیستون تا زردکوه بختیاری، ترجمۀ مهراب امیری، تهران، ۱۳۷۵ش؛ پاینده، محمود، آیینها و باورداشتهای گیل و دیلم، تهران، ۱۳۵۵ش؛ همو، فرهنگ گیل و دیلم، تهران، ۱۳۶۶ش؛ پورحسینی، ابوالقاسم، فرهنگ لغات و اصطلاحات مردم کرمان، تهران، ۱۳۷۰ش؛ پولاک، یاکوب ادوارد، سفرنامه، ترجمۀ کیکاووس جهانداری، تهران، ۱۳۶۱ش؛ تحفة الغرائب، منسوب به محمد بن ایوب حاسب، به کوشش جلال متینی، تهران، ۱۳۷۱ش؛ ثروت، منصور و رضا انزابی‌نژاد، فرهنگ لغات عامیانه و معاصر، تهران، ۱۳۷۷ش؛ حسینی، هادی، «اهمیت آبیاری در تاریخ گذشتۀ ایران»، فرهنگ جهاد، تهران، ۱۳۷۶ش، س ۳، شم‍ ۲؛ حکمت یغمایی، عبدالکریم، بر ساحل کویر نمک، تهران، ۱۳۷۰ش؛ خدیوجم، حسین، «عقاید خرافی خراسان»، سخن، تهران، ۱۳۴۶ش، س ۱۷، شم‍ ۳؛ خلخالی، محمدصادق، خاطرات، تهران، ۱۳۷۹ش؛ خلعتبری لیماکی، مصطفى، فرهنگ مردم تنکابـن (شهسوار)، تهـران، ۱۳۸۷ش؛ خـوابگـزاری، بـه کـوشش ایـرج افشـار، تهـران، ۱۳۴۶ش؛ خـوانسـاری ابیـانـه، زین‌العابدین، ابیانه و فرهنگ مردم آن، تهران، ۱۳۷۸ش؛ دادمهر، منصور، سقاخانه‌هاو سنگابهای اصفهان، اصفهان، ۱۳۷۸ش؛ دانای علمی، جهانگیر، «آداب و رسوم کُلِ چارشنبک، عید و سینزه بدر در تنکابن»، چیستا، تهران، ۱۳۷۴ش، س ۱۳، شم‍ ۶ و ۷؛ درخشنده، آذر، «بهبهانیها معتقدند که ... »، کتاب هفته، تهران، ۱۳۴۰ش، شم‍ ۲۳؛ درویشیان، علی‌اشرف و رضا خندان، فرهنگ افسانه‌های مردم ایران، تهران، ۱۳۷۸-۱۳۸۴ش؛ دروویل، گاسپار، سفرنامه، ترجمۀ جواد محیی، تهران، ۱۳۴۸ش؛ دهخدا، علی‌اکبر، امثال و حکم، تهران، ۱۳۵۲ش؛ ذوالفقاری، حسن، فرهنگ بزرگ ضرب‌المثلهای فارسی، تهران، ۱۳۸۸ش؛ رجبی، پرویز، جشنهای ایرانی، تهران، ۱۳۷۵ش؛ رحمانی، محمد، «احکام فقهی آب»، فرهنگ جهاد، تهران، ۱۳۷۶ش، س ۲، شم‍ ۳ و ۴؛ رسولی، غلامحسین، پژوهشی در فرهنگ مردم پیرسواران، تهران، ۱۳۷۸ش؛ رضایی، جمال، بیرجندنامه، به کوشش محمود رفیعی، تهران، ۱۳۸۱ش؛ رضایی، غلامرضا، شهر من فسا، شیراز، ۱۳۸۷ش؛ رضوانشهری، احمد، «آداب نوشیدن آب»، فرهنگ جهاد، تهران، ۱۳۷۶ش، س ۲، شم‍ ۳ و ۴؛ رضوانی، علی‌اصغر، «نقش آب در روند شکل‌گیری سکونتگاههای انسانی در ایران»، مجموعه مقاله‌های همایش بین‌المللی انسان و آب، تهران، ۱۳۸۲ش؛ رضی، هاشم، گاه‌شماری و جشنهای ایران باستان، تهران، ۱۳۵۸ش؛ رنجبر، حسین و دیگران، سرزمین و فرهنگ مردم ایزدخواست، اهواز، ۱۳۷۳ش؛ زیانی، جمال، دل‌نوشته‌هایی از فرهنگ، آداب، رسوم و باورهای مردم شیراز، شیراز، ۱۳۸۸ش؛ سالاری، عبدالله، فرهنگ مردم کوهپایۀ ساوه، تهران، ۱۳۷۷ش؛ سرلک، رضا، آداب و رسوم و فرهنگ عامۀ ایل بختیاری چهارلنگ، تهران، ۱۳۸۵ش؛ سعیدی، سهراب، فرهنگ مردم میناب، تهران، ۱۳۸۶ش؛ سلطانی، محمدعلی، «آب از نگاه ادیان»، فرهنگ جهاد، تهران، ۱۳۷۶ش، س ۲، شم‍ ۳ و ۴؛ سمسار یزدی، علی‌اصغر و زهره چراغی، «بررسی جنبه‌های فنی و تاریخی قنات وقف‌آباد»، مجموعه مقاله‌های نخستین همایش بین‌المللی انسان و آب، تهران، ۱۳۸۳ش؛ سهراب، مهربانو، «تیروجشن ـ جشن تیرگان یا جشن آب‌پاشان»، فروهر، تهران، ۱۳۷۰ش، س ۲۶، شم‍ ۳ و ۴؛ سیدسجادی، منصور، قنات (کاریز)، تاریخچه، ساختمان و چگونگی گسترش آن در جهان، تهران، ۱۳۶۱ش؛ شادابی، سعید، فرهنگ مردم لرستان، خرم‌آباد، ۱۳۷۷ش؛ شاملو، احمد، کتاب کوچه، تهران، ۱۳۵۷ش؛ شریعت‌زاده، علی‌اصغر، فرهنگ مردم شاهرود، تهران، ۱۳۷۱ش؛ شکورزاده، ابراهیم، عقاید و رسوم مردم خراسان، تهران، ۱۳۶۳ش؛ شهاب کومله‌ای، حسین، فرهنگ عامۀ کومله، رشت، ۱۳۸۶ش؛ شهری، جعفر، قند و نمک، تهران، ۱۳۷۰ش؛ شِیل، م.، خاطرات، ترجمۀ حسین ابوترابیان، تهران، ۱۳۶۸ش؛ صبحی مهتدی، فضل‌الله، افسانه‌ها، به کوشش حمیدرضا خزاعی، مشهد، ۱۳۸۵ش؛ صدری افشار، غلامحسین و دیگران، فرهنگ‌نامۀ فارسی، تهران، ۱۳۸۸ش؛ صفی‌نژاد، جواد، مونوگرافی ده طالب‌آباد، تهران، ۱۳۴۵ش؛ صلواتی، فضل‌الله، مقدمه بر سقاخانه‌ها و سنگابهای اصفهان (نک‍ : هم‍ ، دادمهر)؛ ضیاء، اسماعیل و دیگران، فرهنگ امثال و حکم، تهران، ۱۳۸۶ش؛ طاهباز، سیروس، یوش، تهران، ۱۳۶۲ش؛ طباطبایی اردکانی، محمود، فرهنگ عامۀ اردکان، تهران، ۱۳۸۱ش؛ عباسی، اسماعیل، آبنامۀ تهران، تهران، ۱۳۷۰ش؛ عسکری عالم، علیمردان، فرهنگ عامۀ لرستان، خرم‌آباد، ۱۳۸۶- ۱۳۸۸ش؛ عظیمی، زین‌العابدین، سیمای سیاهمزگی، تهران، ۱۳۸۹ش؛ عفیفی، رحیم، مثلها و حکمتها، تهران، ۱۳۷۱ش؛ علم‌الهدى، هدى، «آب در معماری ایرانی»، مجموعه مقاله‌های نخستین همایش بین‌المللی انسان و آب، تهران، ۱۳۸۲ش؛ علمداری، مهدی، فرهنگ عامیانۀ دماوند، تهران، ۱۳۷۹ش؛ عمادی، عبدالرحمان، آسمانکت (چند رسم مردمی)، تهران، ۱۳۸۸ش؛ عناصری، جابر، تجلی دوازده ماه در آیینۀ اساطیر و فرهنگ عامۀ ایران، مرند، ۱۳۷۴ش؛ عیسى‌پور، عزیز، گالشها، دامداری، کوچ و زندگی مردم جنگل و کوهپایه‌نشین تنکابن، تهران، ۱۳۸۸ش؛ فرهنگی، بیژن، ترنم آب در گذر زمان، تهران، ۱۳۸۲ش؛ قمی، حسن بن محمد، تاریخ قم، ترجمۀ حسن بن علی قمی، به کوشش محمدرضا انصاری، قم، ۱۳۸۵ش؛ کاظمی، بهمن، هویت ملی در ترانه‌های اقوام ایرانی، تهران، ۱۳۸۰ش؛ کردوانی، پرویز، منابع و مسائل آب در ایران، تهران، ۱۳۸۳ش؛ لغت‌نـامـۀ دهخـدا؛ مـارتسُلف، اولـریـش، طبقـه‌بنـدی قصه‌هـای ایـرانـی، تـرجمۀ کیکاووس جهـانداری، تهـران، ۱۳۷۱ش؛ مـاسه، هانری، معتقدات و آداب ایـرانی،ترجمۀ مهدی روشن‌ضمیر، تبریز، ۱۳۵۷ش؛ مجتهدی، علی‌اصغر، امثال و حکم در لهجۀ محلی آذربایجان، تبریز، ۱۳۳۴ش / ۱۳۷۵ق؛ محجوب، ایران ظفر، «عقاید خرافی»، سخن، تهران، ۱۳۴۶ش، س ۱۷، شم‍ ۳؛ «مراسم عید نوروز و جشنهای‌باستانی در یکی از دهکده‌های مازندران»، هنر و مردم، تهران، ۱۳۴۷ش، شم‍ ۶۶؛ مشکور، محمدجواد، «نوروز باستانی»، مهر، تهران، ۱۳۴۶ش، س ۱، شم‍ ۱؛ «معتقدات مردم تهران»، کتاب هفته، تهران، ۱۳۴۰ش، شم‍ ۱۱؛ معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، ۱۳۸۲ش؛ مهجوریان نمازی، علی‌اکبر، باورها و بازیهای مردم آمل، آمل، ۱۳۷۴ش؛ میرزانیا، منصور، فرهنگ‌نامۀ کنایه، تهران، ۱۳۷۸ش؛ میرنیا، علی، فرهنگ مردم، تهران، ۱۳۶۹ش؛ نرسیسیانس، امیلیا، «خوراک، تابو و مرزهای هویتی»، خوراک و فرهنگ، به کوشش علیرضا حسن‌زاده، تهران، ۱۳۸۷ش؛ نصری اشرفی، جهانگیر، فرهنگ واژگان تبری، تهران، ۱۳۸۱ش؛ نوبان، مهرالزمان، «واژۀ آب در امثال و حکم»، مجموعه مقاله‌های نخستین همایش بین‌المللی انسان و آب، تهران، ۱۳۸۲ش؛ نوری، محمدیوسف، مفاتیح الارزاق یا کلید در گنجهای گُهر، به کوشش هوشنگ ساعدلو و مهدی قمی‌نژاد، تهران، ۱۳۸۱ش؛ وثوقی، محمدباقر، لار شهری به رنگ خاک، تهران، ۱۳۶۹ش؛ هاشم‌نیا، محمود و ملوک ملک‌محمدی، فرهنگ مردم گروس، بیجار، ۱۳۸۰ش؛ هدایت، صادق، نیرنگستان، تهران، ۱۳۴۲ش؛ همایونی، صادق، فرهنگ مردم سروستان، مشهد، ۱۳۷۱ش؛ همو، گوشه‌هایی از آداب و رسوم مردم شیراز، شیراز، ۱۳۵۳ش؛ یاحقی، محمدجعفر، فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی، تهران، ۱۳۸۶ش

محمدحسین شمسایی

### دانشنامه اسلامی

در آدرس ذیل مقالات فهرست شده موجود می باشد

<https://wiki.ahlolbait.com/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C/%D8%A2>

آب قلیل

آب كر

آب مضاف

آب مطلق

آب هرگز نمی میرد

آب چین

آب کثیر

آب کر

### دائره المعارف طهور

مقالات ذیل در این آدرس قابل مشاهده است

<http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%A2%D8%A8&title=true&sources>=

یخ بستن آب

آب، استثنایی در قوانین طبیعت

رمز شوری آب دریاها

وزن مولکولی آب

رمز سبکتر بودن یخ از آب

رابطه بین حیات و آب از نظر قرآن

نقد سخن ویل دورانت درباره تأثیر آب و هوا

تفسیر امام سجاد علیه السلام درباره بودن عرش خداوند بر روی آب

آب فرات از نظر روایات

تشبیهات آب در قرآن

اوصاف آب در قرآن

نقش آب در امور تشریعی و معنوی

آب چرکین خون آلود مجازات اهل دوزخ

چرک و خون و آب سوزان جهنم

## آب در ویکیها

### ویکی شیعه

مقاله آب در ویکی شیعه در آدرس ذیل می باشد و غیر از آن مقالات دیگری در باره آب دارد لطفا در نوار جستجو عبارت آب را بنویسید مقالات مربوط به آب قابل مشاهده می باشد

<https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%D8%A8>

آب

آب، تنها مایعی که در احکام اسلامی جزو پاک کننده‌های نجاست است. وضو و غسل نیز فقط با آب صحیح است، چنان‌که بعضی از اشیاء متنجس نیز فقط با آب پاک می‌شوند.

۱۳۲ آیه قرآن و روایات متعدد، جایگاه آب را در منابع دینی نشان می‌دهند. در فقه آب به چند نوع تقسیم می‌شود که هر یک احکام خاص خود را دارند. بخش زیادی از این احکام در کتاب‌های حدیثی و فقهی در کتاب طهارت و در بخش احکام المیاه (احکام آب‌ها) مورد بحث قرار می‌گیرند. بسم الله گفتن پیش از نوشیدن آب و لعن بر قاتلان امام حسین(ع) پس از آن مستحب است.

محتویات

۱ جایگاه آب در منابع دینی

۲ تأویل آب به علم

۳ کاربردهای آب در فقه

۳.۱ تقسیم‌بندی فقهی آب‌ها

۳.۲ برخی احکام آب

۴ پیوند به بیرون

۵ پانویس

۶ منابع

جایگاه آب در منابع دینی

در متون اسلامی، آب با اهمیت فراوان تلقّی شده و سخن بسیار و آثار و احکام و آداب فراوانی برای آن ذکر شده است. در ۱۳۲ آیه قرآن به آب (ماء، بَرَد، نهر، بحر) اشاره شده و نزولات آسمانی از نعمت‌های الهی شمرده شده‌اند:

و جعلنا من الماء کلّ شئ حی[۱]

و اللّه خلق کلّ دابة من ماء[۲]

و أنزلنا من السّماء ماء طهورا[۳]

در قرآن به رابطه بادها و باران اشاره شده و برخی جمع بسته شدن بادها در این آیات را از معجزات علمی قرآن می‌دانند.[یادداشت ۱] در بهشت نیز نهرهای جاری از نعمت‌های الهی شمرده شده است.

برخی آیات نیز اشاره به ملکوت آب دارند: وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماء (ترجمه: عرش پروردگار بر آب قرار داشت)[ هود–۷]

در روایات، استشفاء و تبرک جستن به برخی آبها مانند آب باران بخصوص آب نیسان، آب زمزم و آب فرات توصیه شده[۴] و نگاه به آب جاری مایه روشنی چشم معرفی گردیده است.[۵] در حدیث نبوی آمده است:[۶]آب در دنیا و آخرت بهترین و برترین آشامیدنی است. آشامیدن از آب کوثر یا حوض کوثر در بهشت آرزوی مؤمنان است[۷] و سوره‌ای از قرآن به نام کوثر می‌باشد.

معجزات فراوانی همچون پر آب شدن چاه،[۸] جوشش آب از سنگ،[۹] و زمین[یادداشت ۲] جاری شدن چشمه زمزم، شفا گرفتن[۱۰]... نیز در منابع دینی نقل شده است.

در روایات اسلامی داستانهای زیادی از دعای باران و استسقای رسول اکرم و امامان اهل بیت طی حوادث مختلف، و نزول باران پس از آن به امر خداوند آمده است[۱۱]. حضرت ابوطالب در سنین کودکی پیامبر او را واسطه قرار داد و به هنگام خشکسالی طلب باران کرد؛ شعر معروف «و أبیض یستسقی الغام بوجهه» یادگار این حادثه است.[۱۲] همچنین خلیفه دوم نیز هنگام استسقاء، با توسل به عباس عموی پیغمبر، او را وسیله طلب باران قرار می‌داد.

برای شیعیان، محروم کردن کاروان امام حسین(ع) در کربلا و شهادت ایشان با لب تشنه از روضه‌های رایج عاشوراست. آنها بسم الله گفتن پیش از نوشیدن آب و سلام بر سیدالشهداء و لعن بر قاتلان امام حسین پس از آن را مستحب می‌دانند.

تأویل آب به علم

آب، در آیه وَ ألّو استقاموا علی الطّریقة لأسقیناهم ماء غدقا[ جن–۱۶] از قول امام صادق(ع)، به علم تأویل گردیده که مردم آن را از زبان اهل بیت می‌آموزند.

علامه مجلسی گفته است استعاره آب از علم شایع است زیرا علم، سبب حیات روح است همان‌طور که آب، مایه حیات بدن است[۱۳].معّبران خواب نیز آب را به علم تعبیر کنند و اگر کسی خواب ببیند که در آب شنا می‌کند آن را نشانه عالم شدن وی می‌دانند. در بحار الانوار بابی به عنوان «إنّهم-الأئمة-علیهم السلام الماء المعین» آمده است.

امام علی(ع) را نیز ساقی حوض کوثر شمرده‌اند چرا که وی در دنیا معدن معرفتی است که انسان‌ها از علم او سیراب می‌شوند و ظهور این بهره‌گیری، ساقی بودن ایشان در بهشت خواهد بود.[۱۴]

کاربردهای آب در فقه

بخش مهمی از کتاب طهارت، کتاب أطعمه و اشربه، کتاب إحیاء الموات، کتاب مزارعه و مساقات مرتبط با احکام آب است. در موارد زیر نیز به برخی احکام مربوط به آب اشاره شده است: شرب آب زمزم در هنگام حج[۱۵]، سقایت حجّاج، منع آب از دشمن در جهاد[۱۶]، آب دادن به اسیر[۱۷]، قاطی کردن شیر با آب[۱۸]، حکم ربا در خرید و فروش آب[۱۹]، آب و علف دادن به حیوانات[۲۰]، شستن و کام برداشتن نوزاد با آب فرات[۲۱]، فروع و احکام سوگند یاد کردن بر ننوشیدن آب[۲۲]، کشتن کسی با افکندن او در آب[۲۳].

تقسیم‌بندی فقهی آب‌ها

آب به لحاظ ماهیت آن به مطلق و مضاف، به لحاظ تغییرپذیری از نجاست به کثیر و قلیل تقسیم می‌شود.[۲۴]

آب مطلق به مایعی گفته می‌شود که عنوان «آب» بدون قید و اضافه بر آن صادق باشد. آب قلیل و آب کثیر از اقسام آب مطلق هستند.

آب قلیل آبی است که در برخورد با نجاست نجس می‌شود.

آب کثیر تنها وقتی نجس می‌شود که رنگ، بو یا مزه نجاست بگیرد. آب جاری، چشمه، چاه، باران و آب کُرّ از اقسام آب کثیر هستند.

آب مضاف آبی است که چیزی به آن اضافه شده و خالص نباشد به گونه‌ای که در عرف به آن آب نگویند. آب بسیار گِل آلود، گُلاب و آب‌میوه‌ها، مثال‌هایی برای آب مضاف هستند.

برخی احکام آب

آب مطلق، پاک و پاک کننده هر چیز نجسی است که قابل پاک شدن است، و نیز بر طرف کننده حَدَث می‌باشد.[۲۵] یعنی وضو و غسل با آب مطلق صحیح است.

آب با تغییر رنگ، بو یا مزه آن به سبب نجاست نجس می‌شود. آب قلیل بنابر مشهور با ملاقاتِ نجاست نیز نجس می‌گردد.[۲۶]

در حالت عادی، وضو و غسل جز با آب صحیح نیست.[۲۷]

ادرار کردن در آب، مکروه است.[۲۸]

نماز گزاردن در گذرگاه آب[۲۹] و نیز آب بستن به منطقه دشمن در حال جهاد کراهت دارد.[۳۰]

به قول مشهور، فروبردن سر در آب برای روزه‌دار در روزه واجب معین[۳۱] و نیز قضای روزه ماه رمضان در بعد از ظهر، حرام است؛ لیکن در بطلان روزه به آن اختلاف است.[۳۲]

آب‌های عمومی، مانند دریاها که همگان در بهره‌برداری از آن یکسانند، از مشترکات و با حیازت تملّک‌پذیر است.

بنا به قول مشهور، کندن چاه در زمین مباح به قصد تملّک یا در ملک خود، سبب تملّک آب آن می‌شود.[۳۳]

آب‌های مباح، مانند چشمه و باران که در جوی‌های شخصی جمع می‌شود، به قول مشهور از آنِ مالک آن است.[۳۴]

فروختن آب با پیمانه، وزن یا مشاهده در صورت محصور بودن، مانند آب حوض جایز است؛[۳۵] لیکن در صحّت خرید و فروش مثل آب چاه که دارای جوشش است و دائم آب تازه با آب قبلی مخلوط می‌شود اختلاف است. در آب، ربا نیست.[۳۶]

برای نوشیدن آب آدابی ذکر شده است، مانند گفتن بسم الله، نشسته نوشیدن در شب و ایستاده نوشیدن در روز.[۳۷]

از شرایط صحّت عقد مزارعه، قابلیت زمین برای بهره‌برداری به دلیل داشتن آب هرچند به امکان رساندن آب چشمه یا نهر به آن است.[۳۸]

دادن آب به حیوان پیش از ذبح آن مستحب است.[۳۹]

عرضه آب بر حیوان هنگام رسیدن به آب از حقوق چارپا بر صاحبش شمرده شده است.[۴۰]

پیوند به بیرون

سایت معارف قرآن

پانویس

-سوره انبیاء/۳۰.

-سوره نور/۴۵.

-سوره فرقان/۴۸.

-مستدرک الوسائل ج۳ ص۱۳۴.

-محاسن برقی ص۶۲۲.

اَلماء سید الشراب فی الدّنیا و الآخرة مستدرک ج۳ ص۱۲۹.

-سفینة البحار ج۱ ص۳۵۹.

-سفینة البحار ج۲ ص۵۶۰ و ص۵۶۱ و ج۱ ص۶۳۵. سفینة ج۲ ص۶۵۲.

بقره/۶۰

سفینة البحار ج۱ ص۷۰۷.

-سفینه البحار ج۱ ص۶۳۵ و ۶۳۶.

-سفینة البحار ج۱ ص۶۳۵.

-سفینة البحار ج۲ ص۵۶۲.

-سفینة البحار ج۱ ص۳۵۹.

-شرایع الاسلام ج

-شرایع الاسلام ج۱ ص۳۱۲

-شرایع الاسلام ج۱ ص۳۱۸

-شرایع الاسلام ج۲ ص۱۰

-شرایع الاسلام ج۲ ص۴۵

-شرایع الاسلام ج۲ ص۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵

-مستدرک الوسائل ج۲ص ۶۲۰

-شرایع الاسلام ج۳ ص۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۹

-شرایع الاسلام ج۴ ص۱۹۷

العروة الوثقی، ج۱، ص۲۶ـ۵۴

العروة الوثقی، ج۱، ص۲۶

الروضة البهیة، ج۱، ص۲۵۱ و ۲۵۸؛ العروة الوثقی، ج۱، ص۳۰ و ۳۴

تحریر الوسیلة، ج۱، ص۱۰۱ـ۱۰۳

جواهر الکلام، ج۲، ص۶۸

جواهر الکلام، ج۸، ص۳۴۴

جواهر الکلام، ج۲، ص۲۱ـ۶۶

جواهر الکلام، ج۱۶، ۲۲۷ـ۲۲۹؛ مستمسک العروة، ج۸، ص۲۶۲

جواهر الکلام، ج۱۷، ص۵۲ و ج۱۶، ص۲۲۷ـ۲۲۸

جواهر الکلام، ج۳۸، ۱۱۶ـ۱۲۱

جواهر الکلام، ج۳۸، ۱۲۶

جواهر الکلام، ج۳۸، ۱۲۰

جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۶۱

جواهر الکلام، ج۳۶، ص۵۰۵ـ۵۰۸

جواهر الکلام، ج۲۷، ص۲۰

جواهر الکلام، ج۳۶، ص۱۳۳

العروة الوثقی، ج۲، ص۴۱۵

یادداشت‌ها

در قرآن، هر جا باد در رابطه با باران آمده همه جا به لفظ (ریاح)جمع است که مورد اعجاب متخصّصان فنّ قرار گرفت و آن را معجزه می‌دانند، زیرا ثابت گردیده تا بادها از چند جانب ابرها را احاطه نکنند و آن را فشار ندهند.تبدیل به باران و آب نمی‌شود و به همین علّت، قرآن این‌گونه از ابرها (معصرات) نامیده (و أنزلنا من المعصرات ماء ثجّاجا(سوره عمّ/۱۴) این درحالی است که لفظ (ریح) به صیغه مفرد غالبا نشانه غضب و عذاب و ویرانی است و بارانی را به دنبال ندارد و به همین جهت آن را (ریح عقیم) نامیده است:(إذا ارسنا علیهم الرّیح العقیم(سوره الذریات/۴۱.) و امّا عاد فأهلکوا بریح صرصر عاتیة(سوره الحاقه/۶ و چند آیه دیگر.) نقطه تراکم و فشار باد را در ابر، اصطلاحا(خانه باران)می‌گویند که در قرآن از آن به(مزن) تعبیر شده است:(ءأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون(سوره واقعه/۶۹) مشروح بحث «باد و باران در قرآن» را در کتابی به همین نام ملاحظه نمائید.

از حضرت امام رضا علیه‌السلام نیز آورده‌اند که در بیابانی همراهانش را عطش فراگرفت و او به اعجاز، آب از زمین بیرون آورد و آنان را سیرآب کرد. سفینة البحار ج۲ ص۵۶۲.

منابع

قرآن کریم

فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام

طباطبائی یزدی، محمد کاظم، العروة الوثقی، مؤسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم، ۱۴۱۷ـ۱۴۲۰ق.

حکیم، محسن، مستمسک العروه الوثقی، مکتبة آیة الله مرعشی نجشفی، ۱۳۸۸ـ۱۳۹۱ق.

خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، دارالکتب العلمیه، اسماعیلیان، قم، ۱۴۰۸ق.

شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، انتشارات داوری، قم، ۱۴۱۰ق.

شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، نجم الدین جعفر الحلی (م. ۶۷۶ ق.)، اول، تهران، اعلمی، ۱۳۸۹ ق.

شیخ عباس قمی، سفینه البحار و مدینه الحکم و الاثار، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۷۸ش

جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، محمد حسن نجفی (م. ۱۲۶۶ ق.)، هفتم، بیروت،‌دار احیاء التراث العربی.

مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری (م. ۱۳۲۰ ق.)، به کوشش مؤسسة آل البیت(علیه‌السلام)، دوم، بیروت، مؤسسه آل البیت لاحیاءالتراث، ۱۴۰۸ ق.

المحاسن، برقی، احمد بن محمد بن خالد(۲۷۴ق یا ۲۸۰ ق)،‌دار الکتب الإسلامیة، قم، ۱۳۷۱ق

### ویکی فقه

مقاله آب در ویکی فقه در آدرس ذیل می باشد و غیر از آن مقالات دیگری در باره آب دارد لطفا در نوار جستجو عبارت آب را بنویسید مقالات مربوط به آب قابل مشاهده می باشد

<https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%A8>

آب

‌به آنچه آب نامیده شود، هر چند به طور مَجاز آب گفته می‌شود. گاهی به واژه آب بخش دومی اضافه می‌شود که در این صورت اطلاق آب بر آن، مانند اطلاق آب بر آب مضاف به نحو مجاز است. از آب، در باب‌های طهارت، اطعمه و اشربه و احیاء موات از جهات گوناگون سخن رفته است. احکام آن افزون بر باب‌های یاد شده به مناسبت در باب‌های صلات، خمس، انفال، صوم، حج، جهاد، تجارت، مزارعه و صید و ذباحه نیز آمده است.

فهرست مندرجات

۱ - اقسام آب

۱.۱ - آب مطلق

۱.۱.۱ - اقسام

۱.۱.۲ - احکام

۱.۱.۲.۱ - پاک‌کنندگی

۱.۱.۲.۲ - کیفیت نجس شدن

۱.۲ - آب مضاف

۱.۲.۱ - حکم شرعی

۲ - تطهیر آب نجس

۳ - پاک‌کنندگی آب

۴ - صحت وضو و غسل با آب

۵ - مکروهات در آب

۶ - فرو بردن سر در آب در حال روزه

۷ - تملک آب

۸ - خرید و فروش آب

۹ - آداب نوشیدن آب

۱۰ - آب در فقه اهل سنت

۱۰.۱ - آب‌مطلق

۱۰.۱.۱ - احکام شرعی

۱۰.۲ - آب‌مضاف

۱۰.۲.۱ - احکام آب‌مضاف

۱۰.۳ - آب آجن

۱۰.۴ - آب مستعمل

۱۰.۵ - آب مسخن

۱۰.۶ - آب مشمس

۱۰.۷ - آب مذاب

۱۰.۸ - آب قلتین

۱۰.۹ - آب جاری

۱۰.۱۰ - آب چاه

۱۱ - پانویس

۱۲ - منبع

۱ - اقسام آب

[ویرایش]

آب به آب مطلق و آب مضاف، آب مشکوک و غیرمشکوک، آب مشتبه و غیرمشتبه و آب مستعمل و غیرمستعمل، آب کثیر و آب قلیل تقسیم می‌شود. [۱]

در ادامه به بررسی دو نوع مطلق و مضاف می‌پردازیم.

۱.۱ - آب مطلق

آب مطلق ابی‌است که بدون تقیید و اضافه (حتی اگر به صورت مضاف هم به کار رود) بتوان به آن آب گفت، مانند آب دریا، آب چاه، آب چشمه و جز آن‌که همه اینها به صورت مطلق «آب»اند.

مستفاد از تحریرالوسیله [۲]

آب مطلق آبی است که فشرده اجسام مثل آب هندوانه و انار نبوده و یا ممزوج با چیز دیگر به طوری نشده باشد مثل آب شکر (شربت) و آب‌نمک که به آن آب (بدون قید) گفته نشود. و ملاک مطلق و مضاف بودن آب مخلوط با چیز دیگر، عرف است پس اگر به مثل آب دریاچه ارومیه که از کثرت شوری و تلخی اسید گفته می‌شود در «عرف عام به آن آب می‌گویند، مطهر است و اعتباری به اسید گفتن اشخاصی که نظر به خواص شیمیایی آن دارند نیست.» [۳]

همچنین است آب‌های معدنی (مثل آب‌ گوگرددار سرعین اردبیل) که «در حکم آب مطلق است، مگر آن‌که مواد معدنی به حدی زیاد باشد که دیگر به آن آب گفته نشود.» [۴]

۱.۱.۱ - اقسام

آب مطلق خود دارای اقسامی است: آبی که از آسمان می‌بارد (باران)؛ آبی که از زمین می‌جوشد (نابع) اعم از آن‌که در جای جوشش ثابت بماند (آب چاه و برخی چشمه‌ها)، یا روان گردد (آب جاری)، چه جریان آن طبیعی باشد مانند بیش‌تر آب‌های روان، چه مصنوعی مانند آب کاریزها؛ و آبی که بی‌سرچشمه جوششی در جایی گرد آمده باشد ( آب راکد) چه‌ اندک باشد (آب قلیل) چه بسیار باشد ( آب کثیر).

امام خمینی (قدّس‌سرّه) در تحریرالوسیله در بیان اقسام آب مطلق می‌نویسند: «المطلق اقسام: الجاری، و النابع بغیر جریان، و البئر، و المطر، و الواقف، و یقال له: الراکد.» [۵]

یعنی آب مطلق‌ بر چند قسم است: آب جاری و آبی که (از زمین) می‌جوشد ولی جریان ندارد و آب چاه و آب باران و آب ایستاده، که به آن «راکد» می‌گویند. به این بیان، آب کر و آب قلیل قسیم یکدیگر در نظر گرفته شده‌ و از آن دو با تعبیر واقف و راکد یاد شده است.

۱.۱.۲ - احکام

گرچه برخی از اقسام آب مطلق احکامی مخصوص به خود دارند، ولی همه آن‌ها در دو حکم مشترکند:

۱.۱.۲.۱ - پاک‌کنندگی

همه اقسام آب مطلق ذاتاً پاک (طاهر) و پاک کننده (مُطَهَّر) چیزهای آلوده به نَجس‌اند (مُزیلِ خَبَث)؛ افزون بر این با آن‌ها می‌توان وضو گرفت یا غسل کرد یعنی حَدَث اصغر یا اکبر (قَذرات و آلودگی معنوی) را با آن‌ها از خود دور ساخت (رافعیت حَدَث).

پاکی و پاک کنندگی آب مطلق مستفاد از کتاب و سنّت است: خداوند آب را طهور خوانده است، [۶]

احادیث بسیاری هم بر این معنی دلالت دارد: ‌خَلَقَ اللهُ الماءَ طَهوراً لایُنَجِسُّهُ شیءٌ اِلاّ ما...؛ و درباره دریا آمده: قَدُ سُئِلَ عَنِ اَلوُضوءِ بماءِ اَلبَحْرِ، فقال: هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مِیتَتُهُ. [۷]

[۸]

در معنی طهور احتمالاتی داده‌اند: الف ـ مرادفِ طاهر؛ ب ـ مبالغه ظاهر مانند صبور در برابر صابر، به استناد این دو احتمال، طهور تنها بر طهارت آب دلالت دارد، البته با اختلاف از لحاظ مبالغه؛ جـ طهور به معنی مُطَهِّر مانند غَسول، در این صورت طهور به دلالت مطابقه از مُطَهِّر بودن آب و به دلالت التزام از طاهر بودن آن حکایت می‌کند؛ د ـ طهور به معنی مابِه یُتَطَهَّرُ مانند فَطور؛ در این صورت نیز مانند احتمال پیشین به دلالت مطابقه و التزام، به مطهِّر بودن و طاهر بودن آب دلالت دارد؛ ه‌ ـ طهور به معنی طاهِر مُطهِّر، در این صورت به دلالت تضمّن بر هر دو حکم دلالت می‌کند. علاوه بر اینها آیه شریفه «وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ» [۹]

مجال هیچ‌گونه تامل در مطهّر بودن آب باقی نمی‌گذارد. [۱۰]

۱.۱.۲.۲ - کیفیت نجس شدن

اگر یکی از اوصاف سه ‌گانه رنگ، بو و مزه این آب‌ها بر اثر برخورد با نجاست دگرگون شود نجس می‌شوند. [۱۱]

البته در صورتی است که این تغییرات به واسطه اتصال با نجس باشد نه مجاورت با آن، پس «اگر در اثر مجاورت با نجاست تغییر کند نجس نمی‌شود، مانند آن‌که آب‌ مطلق‌ در اثر نزدیک بودن با مردار بوی آن را بگیرد. البته اگر مردار خارج آب بیفتد و قسمتی از آن داخل آب قرار بگیرد و آب به واسطه مجموع آن تغییر نماید نجس می‌شود.» [۱۲]

و «معیار (نجس شدن) این است که آب با اوصاف نجاست تغییر کند نه با اوصاف متنجس، پس اگر آب کر یا جاری و مانند آن‌ها به وسیله بقّم (بَ ق قَ م - چوبی باشد سرخ که رنگرزان بدان چیزها رنگ کنند) [۱۳]

متنجس قرمز گردد نجس نمی‌شود.» [۱۴]

همچنین «معیار، تغییر یکی از اوصاف سه‌گانه آب به سبب نجاست است، اگرچه تغییر آن از سنخ اوصاف نجاست نباشد، پس اگر آب با ریختن خون در آن، زرد شود نجس می‌شود.» [۱۵]

آب‌های جوشان مانند آب چاه و چشمه حتی در صورتی که مقدار آن‌ها کمتر از کُر باشد به مجرد برخورد با نجس منفعل نمی‌شوند. [۱۶]

حکم آب باران نیز در حال بارش همین است. [۱۷]

آب راکد اگر به حد کُر رسیده باشد بر اثر برخورد با نجس، نجس نمی‌شود مگر آن‌که یکی از اوصاف سه‌ ‌گانه آن با ملاقات با نجس دگرگون گردد. وزن آب کر ۱۲۰۰ رطل عراق (۱۲/۳۹۳ کیلوگرم) و حجم آن ۴۳ وجب منهای وجب (۸۷۵/۴۲ وجب مکعب) است، یعنی مکعبی به اضلاع ۵/۳ وجب. آب راکد اگر به حد کر نرسیده باشد (آب قلیل) به مجرد برخورد با نجس، نجس می‌شود، اما آب راکدِ نجس چه کُر باشد چه قلیل به مجرد اتصال با کُرِ طاهر یا آب جاری یا یکی از آبهای جوشان یا نزول باران بر آن پاک می‌گردد. [۱۸]

۱.۲ - آب مضاف

آب مضاف ابی‌است که بدون تقیید و اضافه کردن آن به قیدی دیگر نتوان به آن آب گفت، مانند آب سیب و آب هندوانه، و این خود سه قسم است: افشره چیزها (المُعْتَصَر من الاجسام) مانند آب سیب و آب انار؛ آمیخته با چیزها (المُمْتَزَج بها) مانند شربت، دوغ و آب آمیخته به خاک و گِل بسیار؛ تبخیر شده چیزها، مانند گلاب و دیگر عرق‌ها چون عرق نعناع و جز آن.

۱.۲.۱ - حکم شرعی

آب مضاف اگر از اصل پاک باشد و با نجسی هم برخورد نکرده باشد طاهر است، ولی به اجماع رافع حدث نیست (نمی‌توان با آن وضو گرفت یا غسل کرد) و بنابر قول قویتر، حتی در حال اضطرار نیز، خبث (نجاست) را برطرف نمی‌سازد و اگر با نجس یا متنجِّس، هر قدر‌ اندک باشد، برخورد کند نجس می‌شود. مگر این‌که از بالا به سوی پایین جریان یابد و نجاست در پایین با آن برخورد کند که در این صورت بخش بالایی آن متنجّس نمی‌گردد؛ مثلاً وقتی از گلابدان بر دست نجس گلاب ریخته شود آنچه در گلابدان است نجس نمی‌شود، حتی اگر با گلاب نجسی که در دست کسی است متصل باشد، [۱۹]

همچنین اگر آب مضاف با فشار با نجاست تماس یابد، حتی اگر نجاست بالاتر از آب باشد نجس نمی‌شود، مانند فوران آب مضاف بر نجس. [۲۰]

[۲۱]

به هر حال آب مضافِ نجس با پیوستن به آب کر یا جاری، و به قولی با مزج با آن، به شرط آن‌که آب کر یا جاری از اطلاق خارج نگردد، و در هر حال آب مضاف هم به مطلق تبدیل گردد، پاک می‌شود و با آن می‌توان رفع حدث و ازاله خبث کرد. [۲۲]

[۲۳]

۲ - تطهیر آب نجس

[ویرایش]

آب نجس دو گونه است: ۱. آب کمتر از قلتین، این آب با ریختن آب پاک و یا جوشش آب از زمین که به میزان قلتین بر آن افزوده شود، تطهیر می‌شود، البته در این صورت اگر آب متغیر شده باشد، باید تغییرش با این دو قُلّه آب برطرف گردد، ولی اگر متغیر نشده باشد، به مجرد افزوده شدن آب، تطهیر می‌گردد، زیرا آب قلتین جز با تغییر، نجس نمی‌شود؛ ۲. آبی که برابر قلتین و یا زائد بر قلتین باشد، در اینجا ۲ حالت متصور است: با این آب با ملاقات نجاست متغیر نشده که با افزوده شدن مقدار ابی‌در حد قلتین، پاک و پاک‌کننده می‌گردد، یا با آمیزش نجاست تغییر پیدا کرده که تغییر آن به یکی از این دو طریق برطرف می‌شود: اول، اضافه کردن آب به میزان قلتین یا بیش‌تر تا جایی که تغییرش از میان برود؛ دوم، به حال خود گذاشتنِ آب، تا با طولِ مکث، به خودی خود تغییرش برطرف شود. [۲۴]

[۲۵]

۳ - پاک‌کنندگی آب

[ویرایش]

آب، پاک و پاک کننده هر چیز نجسی است که قابل پاک شدن است، و نیز برطرف کننده حدث می‌باشد. [۲۶]

آب قلیل به محض ملاقات نجس به قول مشهور و آب کثیر با تغییر رنگ، بو یا مزه آن به وسیله نجاست، نجس می‌شود. [۲۷]

[۲۸]

۴ - صحت وضو و غسل با آب

[ویرایش]

وضو و غسل جز با آب صحیح نیست. [۲۹]

[۳۰]

۵ - مکروهات در آب

[ویرایش]

ادرار کردن در آب، مکروه است. [۳۱]

همچنین نماز گزاردن در گذرگاه آب [۳۲]

و نیز آب بستن به منطقه دشمن در حال جهاد کراهت دارد. [۳۳]

۶ - فرو بردن سر در آب در حال روزه

[ویرایش]

به قول مشهور، روزه با فرو بردن سر در آب، باطل می‌شود و این کار در روزه واجب معین [۳۴]

[۳۵]

و نیز قضای روزه ماه رمضان در بعد از ظهر، حرام نیز می‌باشد. [۳۶]

۷ - تملک آب

[ویرایش]

آب موجود در زمین مباح از مشترکات است که با حیازت قابل تملّک است.

همچنین به قول مشهور، کندن چاه در زمین مباح به قصد تملّک یا در ملک خود، سبب تملک آب آن است. [۳۷]

آب‌های مباح مانند چشمه و باران که در جوی‌های شخصی جمع می‌شود، به قول مشهور از آنِ مالک آن است. [۳۸]

۸ - خرید و فروش آب

[ویرایش]

فروختن آب با پیمانه، وزن یا مشاهده در صورت محصور بودن، مانند آب حوض جایز است. [۳۹]

لیکن در صحت خرید و فروش مثل آب چاه که دارای جوشش است و دائم آب تازه با آب قبلی مخلوط می‌شود اختلاف می‌باشد.

در آب، ربا نیست. [۴۰]

۹ - آداب نوشیدن آب

[ویرایش]

نوشیدن آب دارای آدابی همچون گفتن «بسم الله»، نشسته نوشیدن در شب و ایستاده نوشیدن در روز است. [۴۱]

۱۰ - آب در فقه اهل سنت

[ویرایش]

آب در فقه اهل سنت برای پاک‌سازی نجاست و رفع حَدَث اصغر (وضوء) و رفع حدث اکبر (غسل جنابت) است و دلیل آن کتاب و سنت است. خداوند می‌فرماید: وَیُنَزِّلُ عَلَیکُمْ مِنَ السَّمَاءِ ماءً لِیُطَهَّرَکُمْ بِهِ: [۴۲]

خدا بر شما فرو می‌آورد از آسمان آب را تا شما را با آن پاک سازد. باز می‌فرماید: وَ اَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ مَاءً طَهُوراً: [۴۳]

از آسمان آب پاک کننده فرو فرستادیم. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله فرموده: الماءُ لایُنَجِّسُهُ شَیءٌ: هیچ چیز آب را نجس نمی‌کند و درباره آب دریا فرموده: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤهُ، الحِلّ مِیتَتُهُ: آب دریا پاک کننده است و مردار دریا حلال است. [۴۴]

[۴۵]

فقهای اهل سنت آب را به انواع گوناگون تقسیم کرده و برای هر یک از نظر شرعی حکمی صادر کرده‌اند:

۱۰.۱ - آب‌مطلق

آب مطلق، آب مطلق ابی‌را گویند که به اسم دیگری اضافه نشده باشد، برای مثال آب باقلا، آب گُل (گلاب)، آب نخود، ‌آب زعفران و امثال اینها که نمی‌توان بدون مضاف‌الیه از آن‌ها نام برد، آب مطلق نیستند. هرگاه آب را به جایی نسبت دهیم که اگر آب را از آن‌جا خارج کنیم، بتوانیم به آن فقط عنوان آب بدهیم، چنین ابی‌مشمول اصطلاح آب مطلق است، مانند آب چاه، آب دریا، آب رودخانه. همچنین آبی که به وسیله خاک متغیر شده باشد، که در این صورت آب از آن جدا می‌شود و عنوان آب مطلق پیدا می‌کند. [۴۶]

[۴۷]

[۴۸]

[۴۹]

[۵۰]

۱۰.۱.۱ - احکام شرعی

آب مطلق دارای احکامی است:

اولاً، طهارت با هر آب مطلقی که دارای صفات یاد شده باشد و در اصل خلقت با هر وصفی از قبیل گرمی، سردی، گوارایی و شوری، از آسمان باریده یا از زمین جوشیده باشد، مباح است. دلیل حکم اباحه آن، نصوص یاد شده از کتاب و سنت است. [۵۱]

[۵۲]

ثانیاً، پاک شدن چیزی از نجاست به واسطه ابی‌حاصل می‌گردد که با آن آب بتوان رفع حدث (وضو یا غسل جنابت) کرد. این نظریه مالک، شافعی، محمد بن حسن شیبانی (صاحبِ ابوحنیفه) و زُفَر از مجتهدان حنفی است. ابوحنیفه می‌گوید: برطرف کردن نجاست با هر مایع پاکی که بتواند از بین برنده عین یا اثر نجاست باشد جایز است، مانند سرکه و گلاب. از احمد بن حنبل همچنین نظریه‌ای روایت شده و دلیل آن این حدیث نبوی است که اِذا وَلَغَ الکَلْبُ فِی اِناءِ اَحَدِکُم فَلْیَغْسِلْهُ سَبْعاً: اگر سگی دهانش را در ظرف یکی از شما وارد کرد، ‌۷ بار آن را بشویید. در اینجا غسل به صورت اطلاق گفته شده و مقید بودن آن به آب، دلیل لازم دارد. وانگهی، ‌گلاب یا سرکه مایع پاکی است که برطرف کننده نجاست است و از این رو، مانند آب صلاحیت ازاله نجاست را دارد، اما شیر و آش با این‌که مایع است، به اتفاق فقها برطرف‌کننده نجاست نیست. [۵۳]

ثالثاً، حصول طهارت (وضو یا غسل جنابت) منحصراً اختصاص به آب دارد و مایع دیگری جای آن را نمی‌گیرد. این عقیده مالک، شافعی، احمد بن حنبل و ابویوسف (صاحب ابوحنیفه) است، اما ابوحنیفه گفته: در صورت نبودن آب در سفر می‌توان با شراب خرما (نبیذالتمر) که جوشیده شده باشد وضو گرفت. [۵۴]

به هر حال، در مورد مایعات، اختلافی در میان علمای مذاهب اهل سنت در باب حصول طهارت با آب نیست. [۵۵]

۱۰.۲ - آب‌مضاف

آب مضاف، اصطلاح «مضاف» را در فقه مالکی و حنبلی می‌بینیم، ولی در فقه شافعی و حنفی چنین اصطلاحی به کار نرفته و در برابر «آب مطلق» آب «مقید» یا «غیرمطلق» بیان شده است. [۵۶]

[۵۷]

آب مضاف ابی‌را گویند که کلمه دیگری به کلمه آب افزوده شده باشد و بدون مضاف‌الیه نتوان از آن نام برد. این معنی از نظر فقهای اهل سنت سه وجه دارد: ۱. آبی که از شیره چیز پاکی ماند گل و یا از ریشه درختی که دارای رطوبت است گرفته شود؛ ۲. آبی که چیز پاکی با آن آمیخته شود و نامش را تغییر دهد و بر اجزای آب غالب گردد، مانند جوهر سیاه، سرکه یا آش؛ ۳. آبی که چیز پاکی در آن پخته شود و آن را تغییر دهد، مانند آب باقلای پخته‌. [۵۸]

۱۰.۲.۱ - احکام آب‌مضاف

این سه گونه آب که یاد شده به اتفاق مذاهب اهل سنت برای رفع حدث (وضو و غسل جنابت) کافی نیست. دلیل فقها آن است که طهارت جز با آب مطلق روا نیست و نمی‌توان هیچ‌کدام از سه‌گونه آب یاد شده را به عنوان آب مطلق پذیرفت. [۵۹]

[۶۰]

به اتفاق مذاهب اهل سنت وضو گرفتن با این ۴ نوع آب که به تعبیر فقها از انواع آب مضاف به شمار آمده، [۶۱]

مانعی ندارد: ۱. آبی که به محل یا به مقر آن نسبت داده شود، مانند آب رودخانه یا آب چاه؛ ۲. آب آمیخته به چیزهایی که احتراز از آن‌ها در حال اختلاط دشوار یا غیرممکن است، مانند خزه و گیاهانی که در آب می‌روید و همچنین برگ درختان که در آب می‌افتد و گوگرد که در مسیر آب قرار دارد و آب پس از عبور از آن تغییر پیدا می‌کند. چنین ابی‌به علت عدم امکان احتراز از اختلاط، از نظر فقها پاک و پاک‌کننده است، اما اگر عمداً چیزی در آب‌انداخته شود که موجب تغییر آن گردد، چنین ابی‌«متغیر» خوانده می‌شود؛ ۳. آب آمیخته با خاکی که از جهت پاکی و پاک‌کنندگی با آب فرق نداشته باشد. پس اگر خاک پس از داخل شدن در آب، آن را تغییر دهد، این تغییر صفت پاک‌کنندگی را از آب سلب نمی‌کند و اگر ترکیب خاک با آب به صورت سفت و غلیظ درآید به گونه‌ای که بر اعضای وضو جریان پیدا نکند، طهارت با آن جایز نیست، زیرا آب در این حالت به شکل گِل درآمده است و بر آن عنوان آب اطلاق نمی‌گردد، خواه این آمیزش از روی عمد انجام گرفته شده باشد یا غیر عمد؛ ۴. آبی که به علت مجاورت با انواع روغن و یا چیزهای پاک جامد مانند عود و کافور و عنبر تغییر پیدا کرده باشد، به شرط آن‌که این چیزها در آب مستهلک نشده و همه آب را فرا نگرفته باشند، عنوان آب مطلق را دارد، زیرا تغییر به سبب مجاورت است نه مخالطت. همچنین است اگر بوی متعفّنی از کنار ابی‌بگذرد؛ این مساله مورد اتفاق همه مذاهب اهل سنت است. [۶۲]

[۶۳]

[۶۴]

[۶۵]

۱۰.۳ - آب آجن

آب آجن، ابی‌را گویند که بر اثر زیاد ماندن در جایی تغییر پیدا کرده باشد. چنین ابی‌به منزله آب مطلق است و اگر نجاستی در آن نیفتاده باشد، وضو گرفتن با آن جایز است. اصطلاح «آجن» فقط در کتب مالکیه به چشم می‌خورد و سایر مذاهب اهل سنت به عنوان «آب مانده» از آن یاد می‌کنند. [۶۶]

[۶۷]

[۶۸]

۱۰.۴ - آب مستعمل

آب مُستعمَل، ابی‌را گویند که به وسیله آن رفع حدث (وضو یا غسل جنابت) شده باشد. این‌گونه آب پاک است، ولی پاک‌کننده نیست به این معنی که نه می‌توان با آن رفع حدث کرد و نه نجسی را پاک ساخت. این موضوع مورد تایید ابوحنیفه، شافعی، احمد بن حنبل و مالک بن انس است. اگر آب در جهت طهارت مستحبی مانند تجدید وضو یا غسل برای نماز عیدین و نماز جمعه استعمال شود، چون به منظور رفع حدث به کار نرفته، ‌ عنوان آب مطلق را دارد و همانند ابی‌است که برای تبرید (خنک کردن) و یا تنیظیف به کار رفته باشد. [۶۹]

[۷۰]

[۷۱]

[۷۲]

[۷۳]

[۷۴]

۱۰.۵ - آب مسخن

آب مُسخَّن، ابی‌را گویند که با آتشی که از چیزهای پاک حاصل گردیده، گرم شده باشد. وضو گرفتن با چنین ابی‌مکروه نیست مگر این‌که به حدی داغ باشد که به این علت نتوان آب را بر تمام اعضای لازم وضو ریخت. اگر آب با چیز نجسی گرم شده باشد، ‌ حنابله آن را به سه قسم تقسیم می‌کنند: ۱. آنکه تحقیقاً جزئی از اجزاء نجاست در آب نفوذ کرده و در صورت کم‌بودن آب، آن را نجس کرده باشد؛ ۲. آنکه رسیدن چیزی از نجاست به آب، متحقق نیست و ظرف آب هم از نفوذ چیزی در آن محفوظ نیست. این آب بر اصل پاک بودن باقی است، ولی استعمال آن مکروه است. شافعی می‌گوید: استعمال آن کراهت ندارد زیرا اصل بر طهارت است؛ ۳. آنکه رسیدن چیزی از نجاست به آب متحقق نیست، ‌ولی ظرف آب از نفوذ چیزی در آن محفوظ است. استعمال این نوع آب از نظر شافعی کراهت ندارد. به طور کلی استعمال آب مسخَّن از نظر امامان سه‌ ‌گانه مکروه است. [۷۵]

[۷۶]

۱۰.۶ - آب مشمس

آب مُشمَّس، ابی‌را گویند که به وسیله حرارت خورشید گرم شده باشد. گرم کردن آب در ظروفی که ماده کانی مانند مس و آهن داشته باشد، از نظر مذهب شافعی مکروه است مگر در مناطق گرمسیر، زیرا گزیر از آن ممکن نیست. حنابله استعمال آن را مکروه نمی‌دانند. اصطلاح «آب مُشمَّس» در کتابهای فقهی مذاهب حنفی و مالکی به چشم نمی‌خورد [۷۷]

[۷۸]

۱۰.۷ - آب مذاب

آب مذاب، آبی که بر اثر ذوب شدن برف و یخ به دست آید، به اتّفاق همه مذاهب اهل سنّت پاک کننده است. اگر کسی برف را روی عضوی از اعضای وضو مرور دهد، گرچه آن عضو خیس شود، مشمول وضو نمی‌گردد، زیرا آنچه واجب است شست و شوست و حداقل آن جریان آب روی عضو آدمی است. اگر برفی که روی عضو قرار می‌گیرد به تدریج آب شود و روی عضو جاری گردد، در این صورت مقصود از غسل حاصل می‌گردد. [۷۹]

[۸۰]

۱۰.۸ - آب قلتین

آب قُلَّتَیْن، قلتین کلمه‌ای است مُثّنی که مفرد آن قُلّه و ماخوذ از قِلالِ هَجَر (روستایی نزدیک مدینه، دارای قله‌های همسان و کم‌ارتفاع) است. مبتنی بر این حدیث است که پیغمبر می‌فرماید: اِذا کانَ المَاءُ قُلَّتَیْنِ بِقِلالِ هَجَر. مقدار آب قلتان ۵۰۰ رطل بغدادی است که از نظر گنجایش، مکعبی است که یک ذراع و ذراع طول و عرض و عمق دارد. قلتین دارای احکامی است که اختلافاتی از نظر مذاهب اهل سنت به همراه دارد. اگر شخصی با نیت رفع حدث، خود را در ابی‌کمتر از قلتین فرو کند، آب مستعمل می‌شود و حدث او هم رفع نمی‌گردد، این نظر حنابله است. شافعیه و حنفیه می‌گویند: در این حال آب مستعمل می‌گردد، ولی در عوض، حدث با آن مرتفع می‌شود، زیرا رفع حدث آب را مستعمل ساخته است، حنابله به حدیثی استناد کرده‌اند بدین مضمون «کسی که جنب است نباید خود را در آب راکد بشوید». اینان اضافه می‌کنند که نهی، مقتضی فساد مَنهیُّ عَنْه است. [۸۱]

آبی که به میزان قلتین برسد، هرگاه نجاستی در آن بیفتد که هیچ‌یک از اوصاف سه‌گانه ( رنگ، بو، مزه) آب را تغییر ندهد پاک و پاک‌کننده است، اما اگر نجاست موجب تغییر شود، گرچه آب زیاد باشد، نجس می‌شود. به عبارت دیگر آب کمتر از قلتین به ملاقات نجس، نجس می‌شود با این‌که هیچ تغییری در آن حاصل نشده باشد. به طور کلّی آنچه مورد اتفاق مذاهب اهل سنت است، آن است که هرگاه نجاستی در آب، کم یا زیاد، بیفتد به نحوی که رنگ، بو و یا مزه آن را تغییر دهد، آب نجس می‌گردد. [۸۲]

[۸۳]

[۸۴]

[۸۵]

۱۰.۹ - آب جاری

آب جاری، هرگاه نجاستی در آب جاری بیفتد، ‌مدام که یکی از اوصاف سه‌ ‌گانه آن را تغییر ندهد، آن آب پاک و پاک‌کننده است. در مورد آب جاری اختلافی میان فقها نیست و حکم آن، حکم آب قلّتین است. [۸۶]

[۸۷]

۱۰.۱۰ - آب چاه

آب چاه، اگر آب چاه تغییر نکرده باشد، پاک و پاک‌کننده است و اگر نجس شود با کشیدن آب چاه و جایگزین کردن آن از طریق ریختن آب و یا جوشش آب از زمین، مجدداً پاک و پاک‌کننده می‌شود به شرط آن‌که تغییر آن نیز از میان برود. اگر دیواره چاه نجس شود آیا باید آن را شست؟ در این خصوص ۲ نظر است: ۱. واجب است شسته شود، زیرا محل آن نجس است و امکان دارد آب را آلوده کند؛ ۲. شستن آن به علت مشقت واجب نیست و مانند محل استنجاء مَعْفُوٌّ عَنْه است. روایت دوم ارجح است. فقهای حنفی در مورد چگونگی تطهیر ِ آب چاه به نسبت انواع نجاساتی که در آن می‌افتد و همچنین مقدار آبی که باید از چاه کشیده شود، اختلاف‌نظر دارند که بالطبع بحث مفصلی به دنبال دارد. [۸۸]

[۸۹]

[۹۰]

۱۱ - پانویس

[ویرایش]

۱. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۶۳.

۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۱۱، کتاب الطهارة، فصل فی المیاه.

۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۳۲، استفتائات امام خمینی، ج‌۱، ص۹۳، سؤال ۱۹۱.

۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۳۲، استفتائات امام خمینی، ج‌۱، ص۹۳، سؤال ۱۹۰.

۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۱۱، کتاب الطهارة، فصل فی المیاه.

۶. ↑ فرقان/سوره۲۵، آیه۴۸.

۷. ↑ حر عاملی، محمد، وسائل الشیعه، ج۱، ص۱۳۵، باب ۱، حدیث ۹.

۸. ↑ حر عاملی، محمد، وسائل الشیعه، ج۱، ص۱۳۶، باب ۲:حدیث ۴.

۹. ↑ انفال/سوره۸، آیه۱۱.

۱۰. ↑ حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱، ص۱۱۰-۱۱۱، بیروت، ‌ داراحیاء التراث العربی، ۱۳۹۱ق.

۱۱. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۳۱.

۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۱۲، کتاب الطهارة، فصل فی المیاه، مسالة ۴.

۱۳. ↑ لغتنامه دهخدا.

۱۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۱۲، کتاب الطهارة، فصل فی المیاه، مسالة ۵.

۱۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۱۲، کتاب الطهارة، فصل فی المیاه، مسالة ۶.

۱۶. ↑ حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱، ص۱۹۳ ۱۹۸، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۳۹۱ق.

۱۷. ↑ حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱، ص۱۷۵، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۳۹۱ق.

۱۸. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۳۵.

۱۹. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۹.

۲۰. ↑ اصفهانی، ابوالحسن، حاشیه علی العروة الوثقی، ج۱، ص۸.

۲۱. ↑ حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱، ص‌ ۱۱۵، بیروت، ‌ داراحیاء التراث العربی، ۱۳۹۱ق.

۲۲. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۹.

۲۳. ↑ همدانی، رضا، مصباح الفقیه، ج۱، ص۲۶۹.

۲۴. ↑ شربینی، محمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۱، ص۲۱، قاهره، مصطفی البابی الحلبی، ۱۳۵۲ق.

۲۵. ↑ ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱، ص۳۵ـ۳۷، قاهره، دارالمنار، ۱۳۶۷ق.

۲۶. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۶۳.

۲۷. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۶۹.

۲۸. ↑ عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیه، ج۱، ص۲۵۱.

۲۹. ↑ خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۵.

۳۰. ↑ خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۴۲.

۳۱. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲، ص۶۸.

۳۲. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۸، ص۳۴۴.

۳۳. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۶۶.

۳۴. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۲۲۷.

۳۵. ↑ طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة، ج۸، ص۲۶۲.

۳۶. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۵۱.

۳۷. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۲۶.

۳۸. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۲۶.

۳۹. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۲۰.

۴۰. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۶۱.

۴۱. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۵۰۸-۵۰۶.

۴۲. ↑ انفال/سوره۸، آیه۱۱.

۴۳. ↑ فرقان/سوره۲۵، آیه۴۸.

۴۴. ↑ ابن‌رشد، احمد بن محمد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج۱، ص۲۳، قاهره، ‌المطبعة الاسلامیة، ۱۳۷۱ق.

۴۵. ↑ ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱، ص۸، قاهره، دارالمنار، ۱۳۶۷ق.

۴۶. ↑ کاشانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنایع فی ترتیب الشرائع، ج۱، ص‌۱۵، قاهره، شرکة المطبوعات العلمیة، ۱۳۲۷ق.

۴۷. ↑ ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱، ص۸، قاهره، دارالمنار، ۱۳۶۷ق.

۴۸. ↑ دسوقی، عرفه، الحاشیة علی الشرح الکبیر لابی‌البرکات، ج۱، ص۳۴.

۴۹. ↑ شربینی، محمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج‌۱، ص۱۱۶.

۵۰. ↑ مرغینانی، علی بن ابی‌بکر، الهدایة فی شرح البدایة، ج۱، ص۲۰.

۵۱. ↑ ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱، ص۸، قاهره، دارالمنار، ۱۳۶۷ق.

۵۲. ↑ مرغینانی، علی بن ابی‌بکر، الهدایة فی شرح البدایة، ج۱، ص۲۰.

۵۳. ↑ ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱، ص۹، قاهره، دارالمنار، ۱۳۶۷ق.

۵۴. ↑ کاشانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنایع فی ترتیب الشرائع، ج۱، ص۱۵۱۷، قاهره، شرکة المطبوعات العلمیة، ۱۳۲۷ق.

۵۵. ↑ ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد، ج۱، ص۹۱۰، المغنی، قاهره، دارالمنار، ۱۳۶۷ق.

۵۶. ↑ کاشانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنایع فی ترتیب الشرائع، ج۱، ص۱۵، قاهره، شرکة المطبوعات العلمیة، ۱۳۲۷ق.

۵۷. ↑ شربینی، محمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۱، ص۱۱۶.

۵۸. ↑ ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد، ج۱، ص۱۱، المغنی، قاهره، دارالمنار، ۱۳۶۷ق.

۵۹. ↑ شربینی، محمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۱، ص۱۱۶.

۶۰. ↑ ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد، ج۱، ص۱۱، المغنی، قاهره، دارالمنار، ۱۳۶۷ق.

۶۱. ↑ ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد، ج۱، ص۱۳، المغنی، قاهره، دارالمنار، ۱۳۶۷ق.

۶۲. ↑ ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱، ص۱۳، قاهره، دارالمنار، ۱۳۶۷ق.

۶۳. ↑ شربینی، محمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۱، ص۱۱۷.

۶۴. ↑ کاشانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنایع فی ترتیب الشرائع، ج۱، ص۱۵، قاهره، شرکة المطبوعات العلمیة، ۱۳۲۷ق.

۶۵. ↑ دسوقی، عرفه، الحاشیة علی الشرح الکبیر لابی‌البرکات، ج۱، ص۳۴، قاهره، مطبعة الخیریة، ۱۳۲۴ق.

۶۶. ↑ ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱، ص۱۲، قاهره، دارالمنار، ۱۳۶۷ق.

۶۷. ↑ شربینی، محمد، ج۱، ص۱۹، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، قاهره، مصطفی البابی الحلبی، ۱۳۵۲ق.

۶۸. ↑ دسوقی، عرفه، الحاشیة علی الشرح الکبیر لابی‌البرکات، ج۱، ص۳۲، قاهره، مطبعة الخیریة، ۱۳۲۴ق.

۶۹. ↑ مالک بن انس، المدونة الکبری، ج۱، ص۱۱۵.

۷۰. ↑ مرغینانی، علی بن ابی‌بکر، الهدایة فی شرح البدایة، ج۱، ص۲۲.

۷۱. ↑ شربینی، محمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۱، ص۱۲۰-۱۲۱.

۷۲. ↑ ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱، ص۱۶، قاهره، دارالمنار، ۱۳۶۷ق.

۷۳. ↑ ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱، ص۱۸، قاهره، دارالمنار، ۱۳۶۷ق.

۷۴. ↑ ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱، ص۲۱-۲۲، قاهره، دارالمنار، ۱۳۶۷ق.

۷۵. ↑ ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱، ص۱۵-۱۶.

۷۶. ↑ شربینی، محمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۱، ص۱۱۹.

۷۷. ↑ شربینی، محمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۱، ص۱۱۹.

۷۸. ↑ ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱، ص۱۴.

۷۹. ↑ ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱، ص۱۶.

۸۰. ↑ دسوقی، عرفه، الحاشیة علی الشرح الکبیر لابی‌البرکات، ج۱، ص۳۲، قاهره، مطبعة الخیریة، ۱۳۲۴ق.

۸۱. ↑ ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱، ص۱۹.

۸۲. ↑ مرغینانی، علی بن ابی‌بکر، الهدایة فی شرح البدایة، ج۱، ص۲۱.

۸۳. ↑ شربینی، محمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۱، ص۱۲۵.

۸۴. ↑ ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، ج‌۱، ص۲۱.

۸۵. ↑ ابن‌رشد، احمد بن محمد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج۱، ص۲۳، قاهره، ‌المطبعة الاسلامیة، ۱۳۷۱ق.

۸۶. ↑ شربینی، محمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۱، ص۲۴۲۵، قاهره، مصطفی البابی الحلبی، ۱۳۵۲ق.

۸۷. ↑ مرغینانی، علی بن ابی‌بکر، الهدایة فی شرح البدایة، ج۱، ص۲۱.

۸۸. ↑ مرغینانی، علی بن ابی‌بکر، الهدایة فی شرح البدایة، ج۱، ص۲۴.

۸۹. ↑ ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱، ص۳۲.

۹۰. ↑ شربینی، محمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۱، ص۱۲۶.

۱۲ - منبع

[ویرایش]

• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آب»، تاریخ بازیابی ۹۸/۳/۱۸.

• دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آب»، شماره۱.

• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

## آب در کتابخانه ها (کتابشناسی آب)

### شبکه کتابخانه های کشور

تعداد ۸۹۱۳ عنوان کتاب در باره آب در این آدرس معرفی شده است

<https://libs.nlai.ir/advanced_search>

### پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه های ایران

تعداد ۴۳۷۶ عنوان کتاب در باره آب در این آدرس معرفی شده است

[http://www.lib.ir/advancedsearch/p1/?title=%D8%A2%D8%A8&author=&subject=&other=&province=0&city=0&libtype=0&firstchar=\*](http://www.lib.ir/advancedsearch/p1/?title=%D8%A2%D8%A8&author=&subject=&other=&province=0&city=0&libtype=0&firstchar=*)

### مكتبة نور

هزاران عنوان کتاب به زبان عربی در باره آب(الماء) در این آدرس معرفی شده است در سایت هرچه به پایین صفحه می روید کتابهای بیشتری به نمایش می گذارد

<https://www.noor-book.com/?search_for=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1>

### مکتبة العین الجامعة

5,230 عنوان کتاب به زبان عربی در باره آب(الماء) در این آدرس معرفی شده است در نوار جستجوی سایت عبارت الماء را بنویسید فهرست کتاب ها قابل مشاهده است

<http://ebook.univeyes.com/>

### کتابخانه بدیا

۱۰۳۴ عنوان کتاب به زبان عربی در باره آب(الماء) در این آدرس معرفی شده است

<https://ketabpedia.com/?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1&product_cat=0&post_type=product>

### پایگاه کتاب گیسوم

در این آدرس هزاران کتاب در باره آب موجود است معمولا کتابهای تازه تالیف و کتابهای علمی و عمومی

<https://www.gisoom.com/search/book/keyword-%D8%A2%D8%A8/>

### پایگاه کتاب سامان

در آدرس ذیل 800 عنوان کتاب در باره آب موجود است

<https://www.samanpl.ir/LSearch/LSearch>

### پاتوق کتاب فردا

در این آدرس ذیل هزاران کتاب در باره آب موجود است

<https://bookroom.ir/?a=book.q&q=%D8%A2%D8%A8>+

### المکتبه الابجد

در این آدرس ذیل صدها کتاب عربی در باره آب موجود است

<https://www.abjjad.com/search?kw=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1>+

## آب در بانکهای اطلاعات و پایگاه های اینترنتی

### پایگاه حوزه

در این آدرس ذیل 107 اثر در باره آب موجود است

<https://hawzah.net/fa/Article/List/?keyword=1796>

### پایگاه تبیان

در آدرس ذیل هزاران اثر در مورد آب موجود است

<https://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=19608&Keyword=%d8%a2%d8%a8#parts=QWxsQ29udGVudA::&pi=MA::&q=2KLYqA>::

## آب در مقالات

### بانک مقالات ایران نمایه

در آدرس ذیل ۳۱۵۶ عنوان مقاله در باره آب موجود است

<http://irannamaye.ir/Search/Search?size=&q=%D8%A2%D8%A8+&pub=&from=&to=&vol=&art=true&art=false&crit=false&talk=false&spec=true&spec=false&res=true&res=false&prom=true&prom=false&gen=false&cspe=false>

### ویراساینس

در آدرس ذیل هزاران عنوان مقاله در باره آب موجود است

<https://www.virascience.com/search/?q=%D8%A2%D8%A8>

### پایگاه نورمگز (وبگاه مجلات تخصصی)

در آدرس ذیل هزاران عنوان مقاله در باره آب موجود است

<https://www.noormags.ir/view/fa/search?q=%D8%A2%D8%A8%20&origin=start&index>=

### پرتال جامع علوم انسانی

در آدرس ذیل ۱۷۹۵ عنوان مقاله در باره آب موجود است

<http://ensani.ir/fa/article?ArticleSearch%5Btitle%5D=%D8%A2%D8%A8-&ArticleSearch%5BsortBy%5D=relevance>

### کوگل محقق

در آدرس ذیل ۵۵۶۰۰۰ صفحه وب در باره آب موجود است البته مقالات علمی و تخصصی در موضوعات مختلف علمی آب

<https://scholar.google.com/scholar?hl=fa&as_sdt=0%2C5&q=%D8%A2%D8%A8+&btnG>=

### علم نت

در آدرس ذیل هزاران عنوان مقاله در باره آب موجود است

<https://elmnet.ir/search?and=%D8%A2%D8%A8+&exact=&or=&not=&intitle=1&author>=

### سامانه نشریات علمی ایران

در آدرس ذیل ۱۳۷۶۴ عنوان مقاله در باره آب موجود است

<https://iranjournals.nlai.ir/discover?filtertype_1=title&filter_relational_operator_1=contains&filter_1=%D8%A2%D8%A8+&submit_apply_filter=&query=%D8%A2%D8%A8>+

### پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

در آدرس ذیل ۱۰۰۲۲ عنوان مقاله در باره آب موجود است

<https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaperlight.aspx?str=%d8%a2%d8%a8>

### مرجع دانش (مقالات همایش ها و کنفرانس ها)

در آدرس ذیل ۱۰۰۰۰ عنوان مقاله در باره آب موجود است

<https://civilica.com/search/paper/t-%25D8%25A2%25D8%25A8-k-%25D8%25A2%25D8%25A8%2520-o-Paper_id-ot-desc/>

### پژوهه

در آدرس ذیل ۴۲۴۰ عنوان مقاله و اثر در باره آب موجود است

<https://cse.google.com/cse?cx=004309897358808276078:apkcs2hto_o&q=%d8%a2%d8%a8>

## آب در پایان نامه ها:

### گنچ پایگاه اطلاعات علمی ایران

در آدرس ذیل ۲۱۹۰۶عنوان پایان نامه در باره آب موجود است

<https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%A2%D8%A8&basicscope=2>

## آب در احادیث

### نرم افزار موضوعی بحار الانوار

از آنجایی که بحار الانوار جامع همه روایات است فلذا اکثر روایات شیعه در این کتاب جمع شده است و همه آنها دسته بندی و طبقه بندی شده است در ذیل موضوع آب در احادیث که در بحار الانوار موضوعی در سه طبقه کلید واژه ؛ موضوع و آدرس از بحار قابل مشاهده است یادآور می شود این اطلاعات از نرم افزار قدیمی بحارالانوار موضوعی استفاده شده است در بحار الانوار موضوعی جدید علاوه بر سه محور طبقی بندی بخشی از روایت نیز ارائه شده است و با کپی نمودن بخشی از روایت در سایت جامع الاحادیث یا نرم افزار جامع الاحادیث 3 می توان اصل روایت را از منابع دست اول روایی بدست آورد آدرس سایت و نرم افزار در ذیل قابل مشاهده است

<https://hadith.inoor.ir/fa/home>

<https://abrenoor.ir/fa/app/abrenoor_jamiahadith>

#### کلید واژه : إجناب فاقد الماء

**موضوع :** جواز الإجناب مع فقد الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏78 ص‏160 س‏0 ف‏107492

**موضوع :** نفي محبوبية الجماع عند فقد الماء في السفر إلا للشبق أو الخوف على النفس مع حليته للتلذذ

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏78 ص‏160 س‏0 ف‏107494

#### کلید واژه : احترام الماء

**موضوع :** الحث على قول أنطلق أبول عند إرادة البول و اجتناب جملة أهريق الماء لكونه كذبا

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏73 ص‏358 س‏0 ف‏95345

#### کلید واژه : أحسن الماء

**موضوع :** كون ماء زمزم أحسن مياه الأرض و ماء برهوت أقبحها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏57 ص‏44 س‏0 ف‏73763

#### کلید واژه : استبراء فاقد الماء

**موضوع :** لزوم استبراء فاقد الماء من البول بعصر ذكره من أصله إلى رأسه و عصر رأسه ثلاثا للحكم بطهارة البلل بعده‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏205 س‏0 ف‏106560

#### کلید واژه : أشدية الماء

**موضوع :** وصف الجبال و الحديد و النار و الماء و السحاب بأشد خلق الله‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏124 س‏0 ف‏13479

#### کلید واژه : أصحاب النار و الماء

**موضوع :** احتجاج الباقر ع بطلب أهل النار الماء و الطعام في النار على أولوية احتياج أهل المحشر بالغذاء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏46 ص‏332 س‏0 ف‏61932

#### کلید واژه : اعتصام الماء

**موضوع :** اعتصام الماء مطلقا

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏20 س‏0 ف‏105891

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏22 س‏0 ف‏105902

**موضوع :** اعتصام ماء الحمام‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏16 س‏0 ف‏105866

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏34 س‏0 ف‏105935

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏36 س‏0 ف‏105941

**موضوع :** اعتصام ماء الحمام مع المادة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏36 س‏0 ف‏105940

**موضوع :** دلالة آية ما جعل عليكم في الدين من حرج على جواز الاغتراف من ماء الحمام مع قذارة اليد عند الضرورة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏73 ص‏75 س‏0 ف‏93864

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏16 س‏0 ف‏105868

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏36 س‏0 ف‏105938

**موضوع :** نفي البأس عن ماء الحمام إن كان له مادة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏73 ص‏76 س‏0 ف‏93894

#### کلید واژه : أفسد المياه‏

**موضوع :** كون ماء زمزم أحسن مياه الأرض و ماء برهوت أقبحها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏57 ص‏44 س‏0 ف‏73763

#### کلید واژه : أفضل المياه‏

**موضوع :** عد ماء زمزم أفضل المياه و ماء برهوت شرها لحشر أرواح الكفار عنده بالليل‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏96 ص‏244 س‏0 ف‏125857

**موضوع :** فضل زمزم على سائر المياه و شرها ماء برهوت بحضرموت‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏448 س‏0 ف‏79166

#### کلید واژه : الإحياء بالماء

**موضوع :** ابتداء سنة صب الماء يوم النيروز من خلق أمة ماتوا فأحياهم الله بصب الماء عليهم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏13 ص‏386 س‏0 ف‏18457

**موضوع :** تفسير آية 243 سورة البقرة بخلق أماتهم الله ثم أحياهم يوم النيروز بصب نبي الماء عليهم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏13 ص‏386 س‏0 ف‏18456

#### کلید واژه : الأرض من الماء

**موضوع :** خلق الأرض من الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏207 س‏6 ف‏71865

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏74 ص‏317 س‏0 ف‏98791

#### کلید واژه : الأرض و الماء

**موضوع :** استقرار الأرض بأوتادها على الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏36 س‏0 ف‏71311

#### کلید واژه : الأرضون و الماء

**موضوع :** تكون الماء العذب من خشية الله ينزل بعضه من السماء و استقرار الأرضين على بعضه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏6 ص‏111 س‏0 ف‏7906

#### کلید واژه : الاستنجاء بالماء

**موضوع :** الذكر المستحب حين صب الماء للاستنجاء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏208 س‏0 ف‏106567

**موضوع :** تأكد الاستنجاء بالماء للنساء لتطهير حواشي المعقد و علاج البواسير

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏199 س‏0 ف‏106540

**موضوع :** تفسير إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين بالاستنجاء بالماء و كونه من المكارم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏211 س‏0 ف‏106582

**موضوع :** عدم نزول الملائكة على من لم يهتم بالسواك و الاستنجاء بالماء و غسل البراجم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏209 س‏0 ف‏106575

**موضوع :** نزول آية إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين تأييدا لاستنجاء البراء بن معرور الأنصاري بالماء لأول مرة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏197 س‏0 ف‏106533

**موضوع :** نزول آية إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين تشريعا للاستنجاء بالماء تأييدا لأنصاري فعله‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏198 س‏0 ف‏106539

**موضوع :** نزول آية فيه رجال يحبون أن يتطهروا في استنجاء أهل قبا بالماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏205 س‏0 ف‏106558

**موضوع :** نزول آية فيه رجال يحبون أن يتطهروا في مبالغة أهل قبا في النظافة باستنجائهم بالماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏21 ص‏256 س‏0 ف‏27659

**موضوع :** نزول إن الله يحب التوابين في تأييد الاستنجاء بالماء بعد شيوع الاستنجاء بالأحجار و الكرسف زمن النبي ص‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏204 س‏0 ف‏106556

**موضوع :** نفور الملائكة من تارك السواك و الاستنجاء و نظافة الأيدي‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏56 ص‏191 س‏0 ف‏73389

#### کلید واژه : الإسراف في الماء

**موضوع :** النهي عن صب فضل الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏68 ص‏346 س‏0 ف‏86451

#### کلید واژه : الإفطار على الماء

**موضوع :** استحباب الإفطار على الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏10 س‏0 ف‏105832

**موضوع :** إفطار الكاظم ع بالماء في المسجد الحرام على أذان العامة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏93 ص‏313 س‏0 ف‏122631

**موضوع :** إفطار الكاظم ع على الماء في المسجد الحرام بمجرد سماع صوت المؤذن‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏80 ص‏62 س‏0 ف‏109380

**موضوع :** إفطار النبي ص على التمر أو السكر و الحلو إذا وجد و إلا فالماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏16 ص‏229 س‏0 ف‏21500

**موضوع :** إفطار النبي ص على التمر و السكر و الحلو و بدونها على الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏93 ص‏315 س‏0 ف‏122643

**موضوع :** إفطار النبي ص على الحلواء أو سكرة أو تمرات و بدونها على الماء الفاتر

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏16 ص‏273 س‏0 ف‏21629

**موضوع :** إفطار النبي ص على الماء لغسله الذنوب و تسكينه العروق و المرة و حرارة المعدة و علاجه للصداع‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏16 ص‏229 س‏0 ف‏21502

**موضوع :** إفطار النبي ص على الماء لقطعه البلغم و تنقيته الكبد و المعدة و إطفائه الحرارة و تطييبه النكهة و الفم و تقويته الأسنان و الحدق و تحديده النظر

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏16 ص‏229 س‏0 ف‏21501

**موضوع :** إفطار النبي ص و تسحره على شربتين أو شربة ماء أو لبن أحيانا أو خبز منقوع‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏93 ص‏315 س‏0 ف‏122646

**موضوع :** الأمر بالتسحر بالتمر و الإفطار به و بالماء مع عدمه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏296 س‏7 ف‏75547

**موضوع :** تصفية القلب من الذنوب بالإفطار على الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏93 ص‏294 س‏0 ف‏122559

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏93 ص‏314 س‏0 ف‏122635

**موضوع :** ثواب و فائدة الإفطار على التمر و الماء أو الرطب و الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏95 ص‏2 س‏0 ف‏124065

**موضوع :** جواز صوم عاشوراء إلى العصر بالإفطار على شربة ماء من غير تبييت و لا تشميت‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏98 ص‏303 س‏0 ف‏129168

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏98 ص‏309 س‏0 ف‏129176

**موضوع :** نقاء الكبد و المعدة و طيب النكهة و تقوية الأسنان و الحدق و حدة العين بالإفطار على الماء الفاتر

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏93 ص‏315 س‏0 ف‏122644

#### کلید واژه : الإيثار بالماء

**موضوع :** عدم شرب أبي ذر من إداوته مع شدة عطشه في طريق غزوة تبوك حرصا على إيصال الماء إلى النبي ص‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏22 ص‏429 س‏0 ف‏29844

**کلید واژه :** البلغم من الماء

**موضوع :** تولد البلغم من الماء و يبوسة البدن من التراب‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏58 ص‏305 س‏0 ف‏74785

#### کلید واژه : البول في الماء

**موضوع :** التحذير من التخلي عند القبور و البول قائما و في الماء حذرا من إصابة الشيطان‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏97 ص‏127 س‏0 ف‏127497

**موضوع :** التحذير من ضرر التغوط على القبر و البول في الماء النقيع‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏459 س‏0 ف‏79228

**موضوع :** النهي عن البول في الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏172 س‏0 ف‏106398

**موضوع :** خوف الإصابة بالشيطان عند التخلي على القبور أو البول في الماء قائما أو الشرب قائما أو المشي في حذاء أو البيتوتة منفردا أو على غمر

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏182 س‏0 ف‏106420

**موضوع :** كراهة البول في الماء القائم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏188 س‏0 ف‏106446

#### کلید واژه : البوم و الماء

**موضوع :** تجنب الهامة من أكل الزرع لابتلاء آدم ع به و من شرب الماء لغرق قوم نوح ع فيه و سكناها الخربة لكونها ميراث الله‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏61 ص‏48 س‏0 ف‏76251

#### کلید واژه : التبرك بالماء

**موضوع :** رش النبي ص الماء المتبرك به على رأس فاطمة ع و علي ع و وجههما و جلدهما و دعاؤه لهما عند زفافهما

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏43 ص‏120 س‏0 ف‏56920

**موضوع :** رش النبي ص رأس فاطمة ع و صدرها و ظهرها بالماء المتبرك قبل دخول علي ع بها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏43 ص‏94 س‏0 ف‏56793

**موضوع :** صب النبي ص فضل وضوئه على علي ع ليلة عرسه و نضحه عليه و على فاطمة ع صباح زفافهما مع الدعاء بالبركة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏43 ص‏136 س‏0 ف‏56973

**موضوع :** فضل التعرض للرزق بفتح الحانوت و البسط و وضع جرة ماء عنده توكلا على الله‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏47 ص‏377 س‏0 ف‏64070

**موضوع :** قصة زيارة النبي ص عليا ع و فاطمة ع غدوة زفافهما و تبركهما بماء متبرك و دعاؤه لهما بالطهارة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏43 ص‏124 س‏0 ف‏56956

#### کلید واژه : التداوي بالماء

**موضوع :** احتماء أهل البيت ص حين المرض من التمر فقط تأسيا بالنبي ص و تداويهم بالتفاح و الماء البارد

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏140 س‏0 ف‏75134

**موضوع :** إرشاد الصادق ع شيخا يتداوى بالنبيذ إلى التداوي بالماء أو العسل أو اللبن و لم يرخص له في الخمر

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏76 ص‏146 س‏0 ف‏105095

**موضوع :** إصلاح الرمان و الماء الفاتر للجوف‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏453 س‏0 ف‏79198

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏453 س‏0 ف‏79199

**موضوع :** إصلاح الماء الفاتر و الرمان للجوف و إفساد الجبن و القديد له‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏155 س‏0 ف‏77960

**موضوع :** إفطار النبي ص على الماء لغسله الذنوب و تسكينه العروق و المرة و حرارة المعدة و علاجه للصداع‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏16 ص‏229 س‏0 ف‏21502

**موضوع :** إفطار النبي ص على الماء لقطعه البلغم و تنقيته الكبد و المعدة و إطفائه الحرارة و تطييبه النكهة و الفم و تقويته الأسنان و الحدق و تحديده النظر

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏16 ص‏229 س‏0 ف‏21501

**موضوع :** الأمر بغسل الرأس عند عروض الهم بلا سبب و ذكر الحوقلة عند تواردها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏73 ص‏323 س‏0 ف‏95051

**موضوع :** الحث على كسر حر الحمى بالبنفسج و الماء البارد

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏98 س‏16 ف‏13159

**موضوع :** السلامة من القروح و الشقاق و السواد بالاغتسال بالماء البارد قبل الاطلاء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏322 س‏13 ف‏75643

**موضوع :** امتناع الصادق ع من تجويز النبيذ و الخمر للعلاج مع وجود الشفاء في الماء و العسل و اللبن و ملاءمتها للطبع‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏83 س‏0 ف‏74910

**موضوع :** تداوي الأئمة ص مرضهم بالتفاح و الماء البارد و الاحتماء من التمر فقط

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏166 س‏0 ف‏78015

**موضوع :** تداوي الأئمة ع من الحمى بصب الماء البارد و أكل التفاح‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏171 س‏0 ف‏78038

**موضوع :** تداوي أهل البيت ع الحمى بصب الماء البارد و التفاح‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏93 س‏0 ف‏74944

**موضوع :** تعويذ الرضا ع المصروع بتلاوة الفاتحة و المعوذتين على الماء ثم صبه على رأسه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏92 ص‏150 س‏0 ف‏120862

**موضوع :** دلالة صفرة الوجه على هيجان الصفراء و علاجه بشرب الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏101 س‏0 ف‏74975

**موضوع :** ذم التداوي بالأدوية المرة مع وجود العلاج في السكر الأبيض بالماء البارد

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏98 س‏0 ف‏74959

**موضوع :** شفاء الأمراض بالدعاء و الصدقة و الماء البارد

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏261 س‏0 ف‏75416

**موضوع :** صلاح الجوف بالرمان و الماء الفاتر

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏65 س‏0 ف‏77599

**موضوع :** صلاح الجوف بالرمان و الماء الفاتر و فساده من أكل الجبن و القديد المنتن‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏64 س‏0 ف‏77594

**موضوع :** طلب فاطمة ع شفاء الحسين من النبي ص و شفاؤه له بقراءة الحمد أربعين مرة على الماء و صبه عليه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏89 ص‏261 س‏0 ف‏117673

**موضوع :** عد الحمى من حر جهنم يعالج بالبنفسج و الماء البارد

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏453 س‏0 ف‏79200

**موضوع :** عد الحمى من فيح جهنم يبرد بالماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏293 س‏9 ف‏75515

**موضوع :** علاج الأمراض بالدعاء و الصدقة و الماء البارد

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏458 س‏0 ف‏79221

**موضوع :** علاج الحمى بالبنفسج و الماء البارد

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏221 س‏0 ف‏75334

**موضوع :** علاج الحمى بالدعاء و نضح الثوب بالماء البارد دون التقيؤ

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏102 س‏0 ف‏74978

**موضوع :** علاج الحمى بالماء البارد

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏104 س‏0 ف‏74988

**موضوع :** علاج الحمى بالماء البارد و الدعاء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏95 س‏0 ف‏74951

**موضوع :** علاج الحمى بالماء البارد و السكر

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏96 س‏0 ف‏74952

**موضوع :** علاج الصداع بصب سبعة أكف ماء حار على الرأس مع التسمية

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏143 س‏0 ف‏75148

**موضوع :** علاج الغشوة بصب الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏158 س‏0 ف‏75186

**موضوع :** علاج الماء المارد للحمى و الصفراء و الحرارة و هضمه للطعام‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏450 س‏0 ف‏79179

**موضوع :** علاج أمير المؤمنين ص هيجان حرارته في الحمام بصب الماء البارد على نفسه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏122 س‏0 ف‏75054

**موضوع :** علاج حر الحمى بالبنفسج و الماء البارد لكونه من حر جهنم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏78 ص‏203 س‏0 ف‏107673

**موضوع :** علاج ضعف المعدة بشرب الحزاءة بالماء البارد

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏177 س‏0 ف‏75240

**موضوع :** عوذة للفالج و القولنج و الخام و الإبردة و الرياح تكتب و تغسل بالمطر و تشرب على الريق عند النوم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏92 ص‏74 س‏0 ف‏120696

**موضوع :** فضل التداوي باللبن لكونه عنصر البدن أو العسل لكونه الشفاء أو الماء لحياة كل شي‏ء به‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏76 ص‏146 س‏0 ف‏105096

**موضوع :** فضل تعويذ الحبلى و حملها بكتابة العوذة بمسك و زعفران و غسلها و سقيها لها و نضح فرجها بها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏92 ص‏118 س‏0 ف‏120778

**موضوع :** فضل تعويذ من يعترضه الأرواح بكتابة الفاتحة و المعوذتين عشرا عشرا و شربه و توضئه و اغتساله منها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏92 ص‏149 س‏0 ف‏120860

**موضوع :** فضل شرب الماء المغلي سبع غليات بعد قلبه من إناء إلى إناء لعلاج الحمى و تقوية الساق و القدمين‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏450 س‏0 ف‏79182

**موضوع :** فضل شرب ثلاث أكف من الماء الحار عند دخول الحمام لعلاج الآلام و زيادة بهاء الوجه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏450 س‏0 ف‏79181

**موضوع :** فضل علاج الحمى بالماء لكونه من فيح جهنم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏103 س‏0 ف‏74981

**موضوع :** فضل علاج حرارة الحمى بالماء البارد و البنفسج‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏97 س‏0 ف‏74955

**موضوع :** نشؤ الحمى من فيح جهنم و علاجه بالماء البارد

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏95 س‏0 ف‏74949

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏95 س‏0 ف‏74950

**موضوع :** نفع الحزاء مع الماء البارد لضعف المعدة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏242 س‏0 ف‏78332

**موضوع :** نفع الحزاء مع الماء البارد للمعدة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏242 س‏0 ف‏78331

**موضوع :** نفع السكر أو الماء المغلي لكل شي‏ء من دون إضرار

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏261 س‏0 ف‏75411

**موضوع :** نفع السكر و الماء المقلي لكل شي‏ء بدون إضرار و نفع البارد منه للصفراء و الحمى و الهضم و إذابة فضول المعدة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏458 س‏0 ف‏79220

**موضوع :** نفع الماء البارد للحرارة و الصفراء و هضم الطعام و إذابة فضولات رأس المعدة و إزالة الحمى‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏261 س‏0 ف‏75412

**موضوع :** نفع الماء المغلي لكل شي‏ء و لا يضر

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏450 س‏0 ف‏79180

**موضوع :** نقاء الكبد و المعدة و طيب النكهة و تقوية الأسنان و الحدق و حدة العين بالإفطار على الماء الفاتر

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏93 ص‏315 س‏0 ف‏122644

#### کلید واژه : التستر في الماء

**موضوع :** استحباب عدم كشف البدن في الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏192 س‏0 ف‏106486

#### کلید واژه : التسحر على الماء

**موضوع :** إفطار النبي ص و تسحره على شربتين أو شربة ماء أو لبن أحيانا أو خبز منقوع‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏93 ص‏315 س‏0 ف‏122646

**موضوع :** فضل السحور و لو على شربة ماء لكونه بركة و من خصائص المسلمين و صلاة ملائكة على المتسحرين‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏93 ص‏310 س‏0 ف‏122619

#### کلید واژه : التصدق بالماء

**موضوع :** فضل التصدق بالماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏93 ص‏173 س‏0 ف‏122025

#### کلید واژه : التضرر من الماء

**موضوع :** ذم النبي ص عواما على جهلهم و قتلهم المجدور بتغسيله من غير استفتاء و سؤال‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏78 ص‏154 س‏0 ف‏107475

#### کلید واژه : التطهير بالماء

**موضوع :** إشارة آية أنزلنا من السماء ماء طهورا و جعلنا من الماء كل شي‏ء حي إلى جعل الله الماء مفتاح قربه و دليل خدمته و مطهرا من النجاسات‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏339 س‏0 ف‏106942

**موضوع :** اشتراط الطهارة في استعمال الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏72 س‏0 ف‏106059

**موضوع :** بطلان صلاة من أزال النجاسة و لم يمسح بالماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏81 ص‏293 س‏0 ف‏111622

**موضوع :** تفسير ملة إبراهيم حنيفا بالختان و التقليم و غسل الجنابة و التطهير بالماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏73 ص‏68 س‏0 ف‏93820

**موضوع :** جواز الصلاة في المنقوع في البول بعد غسله‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏80 ص‏259 س‏0 ف‏109869

**موضوع :** جواز تطهير الثوب بصب الماء من الفم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏129 س‏0 ف‏106294

**موضوع :** كيفية التطهير في الإسلام و الأمم السابقة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏10 س‏0 ف‏105837

**موضوع :** مطهرية الماء لجميع الأنجاس‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏10 س‏0 ف‏105838

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏150 س‏0 ف‏106340

#### کلید واژه : التطيب بالماء

**موضوع :** الترغيب في الزهد عن زخرفة الدنيا و الإقبال على القرآن و الدعاء على منهاج عيسى ع‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏66 ص‏275 س‏0 ف‏82564

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏66 ص‏276 س‏0 ف‏82569

**موضوع :** توسد الزاهدين التراب و تطيبهم بالماء و اتباعهم القرآن على منهاج عيسى ع‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏67 ص‏319 س‏0 ف‏84124

**موضوع :** توسد الزاهدين التراب و تطيبهم بالماء و اتباعهم القرآن و انتهاجهم طريقة عيسى ع‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏67 ص‏312 س‏0 ف‏84080

**موضوع :** توسد الزاهدين التراب و و تطيبهم بالماء و انقطاعهم عن الدنيا

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏70 ص‏43 س‏0 ف‏88495

**موضوع :** توسد الزهاد التراب و تطيبهم بالماء و اتباعهم القرآن على منهاج عيسى ع‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏67 ص‏316 س‏0 ف‏84100

**موضوع :** توسد الزهاد التراب و تطيبهم بالماء و انقطاعهم عن الدنيا

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏67 ص‏314 س‏0 ف‏84088

**موضوع :** عد التنظف بالماء من الطيب‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏73 ص‏84 س‏0 ف‏93923

**موضوع :** لزوم الاهتمام بالنظافة للمجالس و التطيب بالتنظف بالماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏73 ص‏84 س‏0 ف‏93928

#### کلید واژه : التعشي بالماء

**موضوع :** إيثار فاطمة ع بقوت ولديها و تنويمها لهما بلا عشاء بأمر النبي ص لإطعام جائع شكا إليه و اعتذرت أزواجه بعدم تملكهن إلا الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏41 ص‏34 س‏0 ف‏52782

**موضوع :** لزوم التعشي و لو بلقمة خبز أو شربة ماء لموت أحد عروق البدن من ترك العشاء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏347 س‏5 ف‏78720

#### کلید واژه : التلذذ بالماء

**موضوع :** إثابة من تلذذ بالماء بتلذذه من شراب الجنة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏454 س‏0 ف‏79203

**موضوع :** استطابة شرب الماء على التمر

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏455 س‏0 ف‏79209

**موضوع :** فضل كثره شرب الماء تلذذا

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏455 س‏0 ف‏79208

#### کلید واژه : التمر مع الماء

**موضوع :** كون التمر و الماء أكثر طعام النبي ص‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏16 ص‏229 س‏0 ف‏21466

**موضوع :** كون الماء و التمر أكثر طعام النبي ص‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏16 ص‏226 س‏0 ف‏21447

#### کلید واژه : التنظف بالماء

**موضوع :** الحث على النظافة بالماء من المنتن الريح‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏99 س‏1 ف‏13165

**موضوع :** عد التنظف بالماء من الطيب‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏73 ص‏84 س‏0 ف‏93923

**موضوع :** لزوم الاهتمام بالنظافة للمجالس و التطيب بالتنظف بالماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏73 ص‏84 س‏0 ف‏93928

#### کلید واژه : الحسين ع و الماء

**موضوع :** إرسال الحسين ع عليا لطلب الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏44 ص‏316 س‏16 ف‏58845

**موضوع :** منع الحسين ع و أصحابه من الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏44 ص‏317 س‏9 ف‏58850

#### کلید واژه : الحياة بالماء

**موضوع :** أهمية الماء للإنسان من الخبز لاحتياجه إليه للشرب و التطهر و الغسل و الزرع‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏3 ص‏87 س‏6 ف‏3795

**موضوع :** تأثير نزول المطر في حياة الأرض و أهلها و تأثير جدبه في هلاكها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏75 ص‏172 س‏0 ف‏101596

**موضوع :** تعريف طعم الماء بالحياة و طعم الخبز بالعيش‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏49 ص‏99 س‏0 ف‏65936

**موضوع :** تفسير و جعلنا من الماء كل شي‏ء حي بكون طعمه طعم الحياة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏447 س‏0 ف‏79160

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏452 س‏0 ف‏79196

**موضوع :** توفير الماء للإنسان لبقائه و عيشه به و جعل الخبز صعب التحصيل ليهتم و يتحرك و يشتغل بتحصيله‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏3 ص‏87 س‏8 ف‏3796

**موضوع :** حياة النبات بالسحاب و مطره قطرا لئلا يفسد ما يقع عليه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏56 ص‏378 س‏0 ف‏73608

**موضوع :** دلالة صبر الإنسان على الجوع دون العطش على شدة حاجته إلى الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏3 ص‏87 س‏5 ف‏3794

**موضوع :** دور الهواء و السحاب و المياه في إحياء الأرض بالنبات و الأعشاب و الأزهار للناس و الأنعام‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏106 س‏0 ف‏71631

**موضوع :** عد النبي ص فضل أهل بيته و ذريته على غيره كفضل الماء على كل شي‏ء لقوام الحياة بهم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏37 ص‏36 س‏0 ف‏45011

**موضوع :** عد طعم الماء طعم الحياة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏475 س‏0 ف‏79303

**موضوع :** قوام الدنيا بالنار و الملح و الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏75 ص‏235 س‏3 ف‏102355

**موضوع :** كون الخبز و الماء رأس معاش الإنسان و حياته‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏3 ص‏87 س‏4 ف‏3793

**موضوع :** كون الماء منشأ الحياة و الخبز منشأ القوة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏75 ص‏254 س‏14 ف‏102601

#### کلید واژه : الخلق من الماء

**موضوع :** إبداع الله الماء العذب لخلق الجنة و أهلها و الماء الأجاج لخلق النار و أهلها ثم مزجهما قبل خلق الطينة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏64 ص‏93 س‏0 ف‏79630

**موضوع :** إشارة آية و جعلنا من الماء كل شي‏ء حي إلى كونه أصل الأشياء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏40 ص‏221 س‏0 ف‏52006

**موضوع :** إكمال الله المخلوقات بعد خلقها من الزبد و الدخان الثائر من تموج الماء بعد إيجاد العوالم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏74 ص‏300 س‏0 ف‏98579

**موضوع :** بدء الخلق بخلق ماء عذب و أجاج ثم أخذ طينة بني آدم من الأرض و حشرهم ذرا صنفين إلى الجنة و إلى النار

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏64 ص‏113 س‏0 ف‏79680

**موضوع :** تسمية مكة بأم القرى لخلقها من زبد الماء أولا ثم دحو الأرض من تحتها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏29 س‏0 ف‏71296

**موضوع :** تفسير إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا بتكون موضع الكعبة من زبد الماء المتموج بالرياح ثم دحو الأرض من تحتها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏204 س‏0 ف‏71838

**موضوع :** تفسير إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا بخلق موضع الكعبة أولا من زبد الماء ثم دحو الأرض من تحته‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏86 س‏0 ف‏71449

**موضوع :** تفسير جعل لكم الأرض فراشا و السماء بناء بتكون السماوات السبع من دخان الماء المتموج و الأرضين السبع من زبده‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏87 س‏0 ف‏71454

**موضوع :** تفسير فسواهن سبع سماوات بخلق السماء من دخان الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏204 س‏13 ف‏71840

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏205 س‏15 ف‏71849

**موضوع :** تفسير و جعلنا من الماء كل شي‏ء حي بخلق كل شي‏ء من الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏208 س‏10 ف‏71880

**موضوع :** تكون الأرض من تموج الماء بالرياح و هما أول خلق و إيجاد موضع الكعبة من زبده ثم دحو الأرض من تحتها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏72 س‏0 ف‏71398

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏86 س‏0 ف‏71448

**موضوع :** تكون السماوات من البخار و الأرض من زبد الماء و الجبال من الأمواج‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏73 س‏0 ف‏71404

**موضوع :** خلق آدم ع من أربع طينات الأرض البيضاء و الحمراء و الغبراء و السوداء و أربع مياه العذب و الملح و المر و المنتن‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏11 ص‏102 س‏0 ف‏15528

**موضوع :** خلق آدم من الطين و الطين من الزبد و الزبد من الموج و الموج من البحر و البحر من الظلمة و الظلمة من النور و النور من الحرف‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏9 ص‏342 س‏1 ف‏12341

**موضوع :** خلق أصحاب اليمين من البحر العذب للجنة و أصحاب الشمال من بحر الأجاج للنار و اختبارهما بدخول النار فأطاع اليميني و عصى الشمالي‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏96 ص‏217 س‏0 ف‏125718

**موضوع :** خلق أصحاب اليمين من طينة عذبة للجنة و أصحاب الشمال من طينة مالحة للنار ثم أخذ الميثاق منهم و هم ذر

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏26 ص‏279 س‏0 ف‏37136

**موضوع :** خلق أصناف البهائم و الطير من الماء و جعل أرزاقهن في الأرض يوم الأربعاء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏101 س‏0 ف‏71552

**موضوع :** خلق الأرض من تجميد الماء ثم فتق الأرضين السبع منها يوم الأحد و الإثنين‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏204 س‏13 ف‏71841

**موضوع :** خلق الأنبياء و الأئمة و أتباعهم من الماء العذب بدون شرط البداء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏5 ص‏237 س‏0 ف‏6849

**موضوع :** خلق الجنة و أهل الطاعة من الماء العذب و خلق النار و العاصين من ماء أجاج‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏5 ص‏252 س‏0 ف‏6953

**موضوع :** خلق الجنة و أهل الطاعة من الماء العذب و خلق النار و أهل المعصية من البحر المالح‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏5 ص‏240 س‏0 ف‏6865

**موضوع :** خلق الجنة و أهل الطاعة من الماء العذب و خلق أهل المعصية من البحر المالح‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏5 ص‏240 س‏0 ف‏6870

**موضوع :** خلق السماوات من بخار الماء و خلق الأرض من زبد الماء و الجبال من الأمواج‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏76 س‏1 ف‏12823

**موضوع :** خلق الله الأشياء من الماء و رجوع نسب كل شي‏ء إلى الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏96 س‏0 ف‏71517

**موضوع :** خلق الله الجنة و أهلها من ماء عذب و النار و أهلها من ماء أجاج و إجراؤه الماءين على طينتهم و خلقهم كالذر لعرض الربوبية عليهم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏5 ص‏256 س‏0 ف‏6977

**موضوع :** خلق الله الماء أولا ثم خلق كل شي‏ء منه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏5 ص‏240 س‏0 ف‏6868

**موضوع :** خلق الله بحرا عذبا و آخر أجاجا و خلقه تربة آدم ع من الأول ثم جعله حمأ مسنونا بإجرائه على الثاني‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏5 ص‏255 س‏0 ف‏6970

**موضوع :** خلق أهل الطاعة من الماء العذب و أهل المعصية من الماء المر

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏5 ص‏238 س‏0 ف‏6852

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏5 ص‏240 س‏0 ف‏6872

**موضوع :** خلق أئمة الكفر و الجور و أتباعهم من الماء المالح مع شرط البداء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏5 ص‏237 س‏0 ف‏6850

**موضوع :** خلق تربة آدم ع من البحر العذب و خلطه بالأجاج ثم إقامته شبحا عند نفخ الروح فيه و إخراج ذريته من كتفيه لأخذ الميثاق منهم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏5 ص‏245 س‏0 ف‏6909

**موضوع :** خلق طينة آدم ع من أربع طينات البيضاء و الحمراء و الغبراء و السوداء و أربع مياه العذب و المالح و المر و المنتن‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏12 س‏0 ف‏12450

**موضوع :** خلق طينة الأنبياء ع و الصلحاء و الأئمة ع الدعاة إلى الجنة و أتباعهم من ماء عذب و الجبابرة و الفراعنة و الدعاة إلى النار من ماء أجاج ثم خلطهما في آدم ع‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏58 ص‏298 س‏0 ف‏74766

**موضوع :** خلق طينة الأئمة ص من ماء و تراب عذب و طينة الطواغيت من ماء أجاج و تراب سبخ و خلق ذريتهم ع و شيعتهما من مزج الطينتين‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏5 ص‏253 س‏0 ف‏6958

**موضوع :** سبق الله في فردانيته و خالقيته على الخلق ثم إبداعه الخلق بخلق أصل جميع الموجودات و هو الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏66 س‏0 ف‏71388

**موضوع :** كون العرش على الماء و الماء على هواء غير محدود فبدأ الخلق من تموج الماء بالهواء فخلق من زبده الأرض ثم من دخانه السماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏56 ص‏371 س‏0 ف‏73584

**موضوع :** كون أول خلق الله الماء لا القلم و القدر و الروح‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏96 س‏0 ف‏71515

#### کلید واژه : الدليل إلى الماء

**موضوع :** احتياج سليمان ع مع عظم سلطنته إلى الهدهد ليدله على الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏17 ص‏133 س‏0 ف‏22423

**موضوع :** إشارة آية لأعذبنه عذابا شديدا إلى غضب سليمان ع على الهدهد عند تفقده له لكونه دليله على الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏61 ص‏285 س‏0 ف‏76684

**موضوع :** غضب سليمان ع على الهدهد حين فقده لكونه دليله على الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏17 ص‏133 س‏0 ف‏22424

#### کلید واژه : الذوق بالماء

**موضوع :** تحرك الإنسان و جماعه بالروح و بصره و سمعه و تعقله بالنور و أكله و شربه بالنار و ذوقه و طعمه بالماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏58 ص‏302 س‏0 ف‏74772

**موضوع :** قدرة الإنسان على الأكل و الشرب بقوة النار و بصره و تعقله بالنور و سمعه و شمه بالريح و تلذذه بالماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏58 ص‏293 س‏0 ف‏74749

**موضوع :** قدرة الإنسان على الأكل و الشرب بقوة النار و بصره و عمله بالنور و سمعه و شمه بالريح و تلذذه بالماء و تحركه بالروح‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏58 ص‏295 س‏0 ف‏74753

**موضوع :** وجدان الإنسان طعم الطعام و الشراب بالماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏6 ص‏117 س‏0 ف‏7938

#### کلید واژه : الرياح و الأنهار

**موضوع :** جعل الله مهب الشمال أرفع من مهب الجنوب ليسوق الماء على الأرض فيرويها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏3 ص‏122 س‏3 ف‏3975

#### کلید واژه : السجود على الماء

**موضوع :** بطلان السجود على الطين و الثلج و الماء و سببه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏82 ص‏153 س‏0 ف‏112477

#### کلید واژه : السجود في الماء

**موضوع :** وجوب الصلاة و السجود إيماء إذا اضطر في الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏81 ص‏101 س‏0 ف‏110420

#### کلید واژه : السحاب و الماء

**موضوع :** أشدية بعض الأشياء من بعض‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏57 ص‏199 س‏0 ف‏73951

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏57 ص‏200 س‏0 ف‏73952

**موضوع :** تغالب المخلوقات الأقوى على الأقوى و غلبة الموت على أقواها ملك الموت و غلبة أمر الله على الموت‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏43 ص‏325 س‏0 ف‏57673

**موضوع :** خلق الحجر و الحديد و النار و الماء و السحاب أشد الأشياء و تسخير الأقوى منها للآخر

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏129 س‏0 ف‏13514

**کلید واژه :** الصلاة في الماء

**موضوع :** الإشارة إلى المواضع التي تكره الصلاة فيها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏80 ص‏329 س‏0 ف‏110013

**موضوع :** النهي عن الصلاة في الطين و الماء و الحمام و القبور و حاشية الطريق و قرى النمل و معطن الإبل و مجرى الماء و السبخة و الثلج‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏80 ص‏305 س‏0 ف‏109968

**موضوع :** وجوب الصلاة و السجود إيماء إذا اضطر في الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏81 ص‏101 س‏0 ف‏110420

#### کلید واژه : الطعم بالماء

**موضوع :** تحرك الإنسان و جماعه بالروح و بصره و سمعه و تعقله بالنور و أكله و شربه بالنار و ذوقه و طعمه بالماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏58 ص‏302 س‏0 ف‏74772

#### کلید واژه : الطين و الماء

**موضوع :** تركب آدم من الطين و النور و الظلمة و نشؤ إيمانه من النور و كفره من الظلمة و الارتعاد من الطين‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏90 س‏0 ف‏71497

#### کلید واژه : العجين بالمسخن‏

**موضوع :** النهي عن استعمال الماء الساخن بالشمس لإيراثه البرص‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏335 س‏0 ف‏106930

**موضوع :** النهي عن استعمال الماء المسخن بالشمس في الوضوء و الغسل و العجين لإيراثه البرص‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏78 ص‏46 س‏0 ف‏107141

#### کلید واژه : العرش على الماء

**موضوع :** استقرار العرش على الماء فوق السماء السابعة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏55 ص‏103 س‏0 ف‏72393

**موضوع :** بدء الخلق من إيجاد العوالم و بسط الزمان و إثارة الدخان من الماء و قرار العرش على الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏212 س‏0 ف‏71921

**موضوع :** تزييف تفسير العامة آية و كان عرشه على الماء بكونه على العرش و العرش على الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏3 ص‏334 س‏0 ف‏4789

**موضوع :** تفسير و كان عرشه على الماء باستقرار العرش على الماء و الماء على الهواء الساكن‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏89 س‏0 ف‏71462

**موضوع :** تفسير و كان عرشه على الماء بإظهار الله قدرته للملائكة بجعل العرش على الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏3 ص‏317 س‏0 ف‏4687

**موضوع :** تفسير و كان عرشه على الماء بتحميل الله دينه و علمه على الماء قبل خلق الأرض و السماء و غيرها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏95 س‏0 ف‏71507

**موضوع :** تفسير و كان عرشه على الماء بحمله العلم و الدين على الماء قبل خلق العالم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏26 ص‏277 س‏0 ف‏37129

**موضوع :** تفسير و كان عرشه على الماء بخلقه الماء و جعل عرشه عليه قبل السماء و الأرض‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏87 س‏0 ف‏71453

**موضوع :** تفسير و كان عرشه على الماء بقرار العرش على الماء قبل الخلق‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏208 س‏3 ف‏71877

**موضوع :** تفسير و كان عرشه على الماء بقرار العرش على الماء و الماء على الريح‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏208 س‏0 ف‏71876

**موضوع :** تفسير و كان عرشه على الماء بماء عذب فرات على الهواء الساكن‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏86 س‏0 ف‏71447

**موضوع :** تفسير و كان عرشه على الماء بماء عذب فرات على الهواء غير المتناهي‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏72 س‏0 ف‏71399

**موضوع :** ثبوت العرش على الماء قبل الخلقة ثم رفعه إلى السماء السابعة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏176 س‏3 ف‏71743

**موضوع :** خلق العرش على الماء قبل خلق السماوات و الأرض‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏207 س‏2 ف‏71860

**موضوع :** خلق الله عرشه من النور و جعله على الماء له عشرة آلاف لسان يسبح بها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏90 س‏0 ف‏71466

**موضوع :** قرار العرش على الماء بعد خلق الأشياء منه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏74 ص‏300 س‏0 ف‏98580

**موضوع :** قرار العرش على الماء قبل الخلق‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏207 س‏16 ف‏71875

**موضوع :** قرار العرش على الماء قبل الخلق ثم تقسيم الماء قسمين و جعل قسم منه تحت العرش فينزل عند نفخة الصور

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏208 س‏4 ف‏71878

**موضوع :** قول علي في معنى كون العرش على الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏90 س‏0 ف‏71483

**موضوع :** كون العرش على الماء و الظلمة على الهواء و الملائكة يحملون العرش‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏208 س‏12 ف‏71886

**موضوع :** كون العرش على الماء و الماء على هواء غير محدود فبدأ الخلق من تموج الماء بالهواء فخلق من زبده الأرض ثم من دخانه السماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏56 ص‏371 س‏0 ف‏73584

**موضوع :** كون كل شي‏ء ابتداء ماء و العرش عليه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏98 س‏0 ف‏71523

#### کلید واژه : العرش و الماء

**موضوع :** مسافة ما بين الكرسي و الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏55 ص‏98 س‏0 ف‏72372

#### کلید واژه : العلاج بالماء

**موضوع :** علاج الرياح الباردة بالحقنة و الأدهان الباردة على الجسد و التكميد بالماء الحار و اجتناب كل بارد

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏325 س‏16 ف‏75669

#### کلید واژه : الكعبة على الماء

**موضوع :** استقرار البيت الحرام على أربعة أركان على الماء قبل خلق الدنيا بألفي عام ثم دحو الأرض من تحته‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏206 س‏13 ف‏71854

**موضوع :** استقرار الكعبة على الماء قبل خلق السماوات و الأرض بأربعين سنة ثم دحو الأرض من تحتها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏206 س‏17 ف‏71857

**کلید واژه :** الماء الأجاج‏

**موضوع :** خلق أرض سبخة خبيثة منتنة و ماء أجاج لم تقبل الولاية و خلق طينة الطواغيت و اتباعهم منها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏5 ص‏230 س‏12 ف‏6810

**موضوع :** خلق الله الجهل من البحر الأجاج الظلماني و لعنه إياه عند ما استكبر عن طاعته‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏75 ص‏316 س‏15 ف‏103239

**موضوع :** خلق طينة الطواغيت و الكفار و الفجار من أرض خبيثة و ماء أجاج مالح بعد ردها لولاية أهل البيت ع‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏64 ص‏102 س‏0 ف‏79662

#### کلید واژه : الماء البارد

**موضوع :** الحث على كسر حر الحمى بالبنفسج و الماء البارد

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏98 س‏16 ف‏13159

**موضوع :** السلامة من القروح و الشقاق و السواد بالاغتسال بالماء البارد قبل الاطلاء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏322 س‏13 ف‏75643

**موضوع :** تداوي أهل البيت ع الحمى بصب الماء البارد و التفاح‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏93 س‏0 ف‏74944

**موضوع :** تفسير لتسئلن يومئذ عن النعيم بالرطب و الماء البارد

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏125 س‏0 ف‏77831

**موضوع :** ذم التداوي بالأدوية المرة مع وجود العلاج في السكر الأبيض بالماء البارد

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏98 س‏0 ف‏74959

**موضوع :** علاج الأمراض بالدعاء و الصدقة و الماء البارد

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏458 س‏0 ف‏79221

**موضوع :** علاج الحمى بالماء البارد

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏104 س‏0 ف‏74988

**موضوع :** علاج الماء المارد للحمى و الصفراء و الحرارة و هضمه للطعام‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏450 س‏0 ف‏79179

**موضوع :** فضل علاج حرارة الحمى بالماء البارد و البنفسج‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏97 س‏0 ف‏74955

**موضوع :** نفع الحزاء مع الماء البارد لضعف المعدة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏242 س‏0 ف‏78332

**موضوع :** نفع الحزاء مع الماء البارد للمعدة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏242 س‏0 ف‏78331

**موضوع :** نفع السكر و الماء المقلي لكل شي‏ء بدون إضرار و نفع البارد منه للصفراء و الحمى و الهضم و إذابة فضول المعدة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏458 س‏0 ف‏79220

#### کلید واژه : الماء الثقيل‏

**موضوع :** صفة أنواع المياه الصالحة أو الضارة للشرب‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏326 س‏9 ف‏75672

#### کلید واژه : الماء الحار

**موضوع :** علاج الرياح الباردة بالحقنة و الأدهان الباردة على الجسد و التكميد بالماء الحار و اجتناب كل بارد

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏325 س‏16 ف‏75669

**موضوع :** علاج الصداع بصب سبعة أكف ماء حار على الرأس مع التسمية

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏143 س‏0 ف‏75148

**موضوع :** فضل شرب الماء المغلي سبع غليات بعد قلبه من إناء إلى إناء لعلاج الحمى و تقوية الساق و القدمين‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏450 س‏0 ف‏79182

**موضوع :** فضل شرب ثلاث أكف من الماء الحار عند دخول الحمام لعلاج الآلام و زيادة بهاء الوجه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏450 س‏0 ف‏79181

**موضوع :** نفع السكر و الماء المقلي لكل شي‏ء بدون إضرار و نفع البارد منه للصفراء و الحمى و الهضم و إذابة فضول المعدة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏458 س‏0 ف‏79220

**موضوع :** نفع الماء المغلي لكل شي‏ء و لا يضر

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏450 س‏0 ف‏79180

#### کلید واژه : الماء الردي‏ء

**موضوع :** تعليم النبي ص أهل المدينة إصلاح رداءة مائهم بنبذ تمرات فيه قبل شربه و التطهر منه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏47 ص‏228 س‏0 ف‏63471

**موضوع :** طيب غرس النبات و ثمرها إذا طاب سقيه و خبثها إذا خبث‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏68 ص‏367 س‏0 ف‏86651

**موضوع :** نفي الشفاء في ما يبغضه الله‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏43 ص‏320 س‏0 ف‏57647

#### کلید واژه : الماء العذب‏

**موضوع :** اختلاف بقاع الأرض في طيب ترابها و مائها و ثمرها و خباثتها من قبولها و إنكارها لولاية أمير المؤمنين ص‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏61 ص‏47 س‏0 ف‏76248

**موضوع :** اصطفاء الله طينة أهل البيت ع من صفوة الطين الطين و الماء العذب و طينة شيعتهم من أسفله‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏5 ص‏246 س‏0 ف‏6920

**موضوع :** تكون الماء العذب من خشية الله ينزل بعضه من السماء و استقرار الأرضين على بعضه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏6 ص‏111 س‏0 ف‏7906

**موضوع :** خلق آدم ع من أربع طينات الأرض البيضاء و الحمراء و الغبراء و السوداء و أربع مياه العذب و الملح و المر و المنتن‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏11 ص‏102 س‏0 ف‏15528

**موضوع :** خلق أرض طيبة و ماء عذب قبلت الولاية ثم خلق طينة الأئمة ع من صفوتها و شيعتهم من ثفلها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏5 ص‏230 س‏7 ف‏6809

**موضوع :** خلق الأنبياء و الأئمة و أتباعهم من الماء العذب بدون شرط البداء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏5 ص‏237 س‏0 ف‏6849

**موضوع :** خلق طينة آدم ع من أربع طينات البيضاء و الحمراء و الغبراء و السوداء و أربع مياه العذب و المالح و المر و المنتن‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏12 س‏0 ف‏12450

**موضوع :** خلق طينة الأئمة ع من أرض طيبة و ماء عذب بعد قبولها الولاية و خلق شيعتهم من فضل طينتهم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏64 ص‏102 س‏0 ف‏79661

**موضوع :** رفع الله الماء العذب قبل يوم القيامة إلا ماء زمزم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏451 س‏0 ف‏79184

**موضوع :** طيب كل بقعة أقرت بالولاية و عذوبة مائها و نباتها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏41 ص‏244 س‏0 ف‏53837

**موضوع :** عذوبة كل ماء أقرت بولاية أمير المؤمنين ص و ملوحة ما أنكرتها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏27 ص‏262 س‏0 ف‏38606

**موضوع :** عذوبة و رداءة الماء تبعا لقبوله و إنكاره لولاية أهل البيت ع‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏43 ص‏320 س‏0 ف‏57648

#### کلید واژه : الماء الفاتر

**موضوع :** إصلاح الرمان و الماء الفاتر للجوف‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏453 س‏0 ف‏79198

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏453 س‏0 ف‏79199

**موضوع :** صلاح الجوف بالرمان و الماء الفاتر

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏65 س‏0 ف‏77599

**موضوع :** صلاح الجوف بالرمان و الماء الفاتر و فساده من أكل الجبن و القديد المنتن‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏64 س‏0 ف‏77594

**کلید واژه :** الماء الكثير

**موضوع :** تنزيل ماء الحمام منزلة الجاري‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏36 س‏0 ف‏105943

#### کلید واژه : الماء المالح‏

**موضوع :** خلق آدم ع من أربع طينات الأرض البيضاء و الحمراء و الغبراء و السوداء و أربع مياه العذب و الملح و المر و المنتن‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏11 ص‏102 س‏0 ف‏15528

**موضوع :** خلق أعداء الأئمة ص من طينة ملعونة من حمإ مسنون و من خبال و ماء مالح‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏5 ص‏246 س‏0 ف‏6922

**موضوع :** خلق أئمة الكفر و الجور و أتباعهم من الماء المالح مع شرط البداء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏5 ص‏237 س‏0 ف‏6850

**موضوع :** خلق طينة آدم ع من أربع طينات البيضاء و الحمراء و الغبراء و السوداء و أربع مياه العذب و المالح و المر و المنتن‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏12 س‏0 ف‏12450

**موضوع :** صفة أنواع المياه الصالحة أو الضارة للشرب‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏326 س‏9 ف‏75672

#### کلید واژه : الماء المتنجس‏

**موضوع :** عدم جواز استعمال الماء المتنجس‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏54 س‏0 ف‏105995

#### کلید واژه : الماء المُرّ

**موضوع :** اختلاف بقاع الأرض في طيب ترابها و مائها و ثمرها و خباثتها من قبولها و إنكارها لولاية أمير المؤمنين ص‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏61 ص‏47 س‏0 ف‏76248

**موضوع :** المياه التي لم تجب دعوة نوح ع‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏11 ص‏316 س‏0 ف‏16334

**موضوع :** النهي عن التداوي بالمياه الحارة و الكبريتية لكونها ملعونة عند عصيانها أمر نوح ع‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏481 س‏0 ف‏79313

**موضوع :** خلق آدم ع من أربع طينات الأرض البيضاء و الحمراء و الغبراء و السوداء و أربع مياه العذب و الملح و المر و المنتن‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏11 ص‏102 س‏0 ف‏15528

**موضوع :** خلق طينة آدم ع من أربع طينات البيضاء و الحمراء و الغبراء و السوداء و أربع مياه العذب و المالح و المر و المنتن‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏12 س‏0 ف‏12450

**موضوع :** علة نتن و مرارة الماء المر و ماء الكبريت‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏11 ص‏316 س‏0 ف‏16336

**موضوع :** مسخ كل أرض أنكرت الولاية و مرارة نباتها و مائها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏41 ص‏244 س‏0 ف‏53838

**موضوع :** ملوحة و مرارة بعض العيون لعدم استجابتهما دعاء نوح ع مياه الأرض للطوفان‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏11 ص‏317 س‏0 ف‏16341

**موضوع :** نتن و مرارة الماء المر و ماء الكبريت لعدم استجابتهما دعاء نوح ع مياه الأرض للطوفان‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏11 ص‏317 س‏0 ف‏16340

**موضوع :** نفي الشفاء عن العيون المرة لكونها ملعونة عند استعصائها من الفوران زمن الطوفان‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏479 س‏0 ف‏79308

#### کلید واژه : الماء المشكوك‏

**موضوع :** أصالة الطهارة في الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏9 س‏0 ف‏105830

**موضوع :** جواز استعمال الماء المحتمل شرب السباع منه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏137 س‏0 ف‏106316

#### کلید واژه : الماء المغلي‏

**موضوع :** فضل شرب الماء المغلي سبع غليات بعد قلبه من إناء إلى إناء لعلاج الحمى و تقوية الساق و القدمين‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏450 س‏0 ف‏79182

**موضوع :** نفع السكر أو الماء المغلي لكل شي‏ء من دون إضرار

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏261 س‏0 ف‏75411

**موضوع :** نفع الماء المغلي لكل شي‏ء و لا يضر

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏450 س‏0 ف‏79180

#### کلید واژه : الماء المنتن‏

**موضوع :** خلق آدم ع من أربع طينات الأرض البيضاء و الحمراء و الغبراء و السوداء و أربع مياه العذب و الملح و المر و المنتن‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏11 ص‏102 س‏0 ف‏15528

**موضوع :** خلق طينة آدم ع من أربع طينات البيضاء و الحمراء و الغبراء و السوداء و أربع مياه العذب و المالح و المر و المنتن‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏12 س‏0 ف‏12450

#### کلید واژه : الماء النابع‏

**موضوع :** اعتصام ماء الحمام و الجاري مع المادة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏36 س‏0 ف‏105939

#### کلید واژه : الماء أول الخلق‏

**موضوع :** إنشاء الله الريح العقيم ثم تسليطه على الماء قبل الخلق‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏74 ص‏302 س‏0 ف‏98626

#### کلید واژه : الماء بعد التيمم‏

**موضوع :** انتقاض التيمم إذا وجد المتيمم الماء و لم يستعمله و تعذر ثانيا

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏78 ص‏148 س‏0 ف‏107464

**موضوع :** انتقاض التيمم بوجدان الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏78 ص‏159 س‏0 ف‏107488

**موضوع :** انتقاض التيمم بوجدان الماء و الحدث‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏78 ص‏148 س‏0 ف‏107463

**موضوع :** انتقاض التيمم بوجدان الماء و إن لم يستعمله و يعيد صلاته مع سعة الوقت‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏78 ص‏166 س‏0 ف‏107506

**موضوع :** صحة الصلاة بالتيمم إذا وجد الماء بعدها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏78 ص‏145 س‏0 ف‏107444

**موضوع :** لزوم إتمام المتيمم صلاته إذا وجد الماء بعد الركوع لا قبله فيتوضأ و يصلي مع سعة الوقت و بدونه صحت صلاته‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏78 ص‏166 س‏0 ف‏107507

**موضوع :** لزوم إعادة المتيمم الغسل عند وجدانه الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏78 ص‏12 س‏0 ف‏107065

#### کلید واژه : الماء بعد السَّمَك‏

**موضوع :** حسن شرب الماء بعد السمك‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏62 ص‏212 س‏0 ف‏77185

#### کلید واژه : الماء حين الاحتضار

**موضوع :** تمسح النبي ص عند احتضاره وجهه بالماء مع الدعاء لتخفيف سكرات الموت‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏78 ص‏239 س‏0 ف‏107866

#### کلید واژه : الماء على التمر

**موضوع :** استطابة شرب الماء على التمر

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏455 س‏0 ف‏79209

**موضوع :** أكل أمير المؤمنين ص الردي‏ء من التمر و شربه الماء عليه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏40 ص‏340 س‏0 ف‏52491

**موضوع :** الإشارة إلى طعام و شراب و فاكهة و مائدة النبي ص و سيرته في الأكل‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏16 ص‏229 س‏0 ف‏21467

**موضوع :** علاج البخر بأكل التمر البرني على الريق و بعده و ذهاب رطوبته بأكله بدون ماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏133 س‏0 ف‏77868

**موضوع :** علاج يبوسة المزاج بأكل التمر البرني مع الماء على الريق و علاج الرطوبة بأكله بدونه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏205 س‏0 ف‏75291

#### کلید واژه : الماء على الرطب‏

**موضوع :** أكل الصادق ع للرطب و شربه الماء عليه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏140 س‏0 ف‏77893

#### کلید واژه : الماء على الريق‏

**موضوع :** أوصاف فصل الربيع و شهوره و أيامها و كيفية تدبير البدن فيها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏312 س‏2 ف‏75603

**موضوع :** أوصاف فصل الصيف و شهوره أيامها و كيفية تدبير البدن فيها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏312 س‏14 ف‏75604

#### کلید واژه : الماء على الطعام‏

**موضوع :** حسن شرب الماء بعد السمك‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏62 ص‏212 س‏0 ف‏77185

#### کلید واژه : الماء على الهواء

**موضوع :** تفسير و كان عرشه على الماء بماء عذب فرات على الهواء الساكن‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏86 س‏0 ف‏71447

**موضوع :** تفسير و كان عرشه على الماء بماء عذب فرات على الهواء غير المتناهي‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏72 س‏0 ف‏71399

#### کلید واژه : الماء في الآخرة

**موضوع :** سيادة الفرات على مياه الدنيا و الآخرة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏97 ص‏228 س‏0 ف‏127744

**موضوع :** سيادة الماء على شراب الدنيا و الآخرة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏97 ص‏227 س‏0 ف‏127740

**موضوع :** عد الماء سيد الشراب في الدنيا و الآخرة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏451 س‏0 ف‏79188

#### کلید واژه : الماء في الحانوت‏

**موضوع :** فضل التعرض للرزق بفتح الحانوت و البسط و وضع جرة ماء عنده توكلا على الله‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏47 ص‏377 س‏0 ف‏64070

#### کلید واژه : الماء في السماء

**موضوع :** اشتقاق اسم السماء من وسم الماء لكونها معدنه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏55 ص‏89 س‏0 ف‏72340

#### کلید واژه : الماء في الكواكب‏

**موضوع :** علة أحرية الشمس من القمر

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏55 ص‏146 س‏0 ف‏72451

**موضوع :** علة أشدية حرارة الشمس من القمر

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏55 ص‏155 س‏0 ف‏72452

#### کلید واژه : الماء في الهواء

**موضوع :** خلق الهواء قبل الماء ثم إجراء الماء فيها و حمله على الريح‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏176 س‏10 ف‏71766

#### کلید واژه : الماء قبل الأرض‏

**موضوع :** تفسير آية و كان عرشه على الماء بحمل الله دينه و علمه على الماء قبل خلق الأرض و السماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏3 ص‏334 س‏0 ف‏4791

#### کلید واژه : الماء قبل الخلق‏

**موضوع :** تفسير و كان عرشه على الماء بتحميل الله دينه و علمه على الماء قبل خلق الأرض و السماء و غيرها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏95 س‏0 ف‏71507

#### کلید واژه : الماء قبل الخلقة

**موضوع :** تفسير و كان عرشه على الماء باستقرار العرش على الماء و الماء على الهواء الساكن‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏89 س‏0 ف‏71462

**موضوع :** تفسير و كان عرشه على الماء بقرار العرش على الماء و الماء على الريح‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏208 س‏0 ف‏71876

**موضوع :** تفسير و كان عرشه على الماء بماء عذب فرات على الهواء الساكن‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏86 س‏0 ف‏71447

**موضوع :** قرار العرش على الماء قبل الخلق‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏207 س‏16 ف‏71875

#### کلید واژه : الماء قبل السماء

**موضوع :** تفسير آية و كان عرشه على الماء بحمل الله دينه و علمه على الماء قبل خلق الأرض و السماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏3 ص‏334 س‏0 ف‏4791

#### کلید واژه : الماء قبل الكائنات‏

**موضوع :** خلق العرش على الماء قبل خلق السماوات و الأرض‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏207 س‏2 ف‏71860

#### کلید واژه : الماء قبل المخلوقات‏

**موضوع :** استدلال الملائكة على الله بأنفسها و بالعرش و الماء لانحصار المخلوقات بها حتى خلق الله السماوات و الأرض و رفع عرشه عليها بقدرته‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏342 س‏0 ف‏14823

#### کلید واژه : الماء من النبي ص‏

**موضوع :** كيفية خلق الماء العذب و العرش من جوهرة نور النبي‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏198 س‏8 ف‏71814

#### کلید واژه : الماء و البلغم‏

**موضوع :** توليد الطعام للدم و توليد الماء للبلغم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏58 ص‏305 س‏0 ف‏74781

#### کلید واژه : الماء و الدين‏

**موضوع :** تفسير آية و كان عرشه على الماء بحمل الله دينه و علمه على الماء قبل خلق الأرض و السماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏3 ص‏334 س‏0 ف‏4791

#### کلید واژه : الماء و الرياح‏

**موضوع :** إبداع الله الكون بفتق الأجواء و نشر الهواء ثم إجراء الماء فيها و حمله على الرياح‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏74 ص‏302 س‏0 ف‏98623

**موضوع :** إنشاء الله الريح العقيم ثم تسليطه على الماء قبل الخلق‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏74 ص‏302 س‏0 ف‏98626

#### کلید واژه : الماء و الظلام‏

**موضوع :** كون العرش قبل الخلق على الظلمة المخلوقة من الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏101 س‏0 ف‏71544

#### کلید واژه : الماء و المعادن‏

**موضوع :** تكون القار و النفط و الكبريت و الملح و أشباهها من انقلاب و استحالة الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏6 ص‏111 س‏0 ف‏7907

#### کلید واژه : الماء و النار

**موضوع :** أشدية بعض الأشياء من بعض‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏57 ص‏199 س‏0 ف‏73951

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏57 ص‏200 س‏0 ف‏73952

**موضوع :** تغالب المخلوقات الأقوى على الأقوى و غلبة الموت على أقواها ملك الموت و غلبة أمر الله على الموت‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏43 ص‏325 س‏0 ف‏57673

**موضوع :** تغليب الله بعض المخلوقات على بعضها عقوبة لفخرها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏87 س‏0 ف‏71457

**موضوع :** خلق الحجر و الحديد و النار و الماء و السحاب أشد الأشياء و تسخير الأقوى منها للآخر

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏129 س‏0 ف‏13514

#### کلید واژه : الماء و الهواء

**موضوع :** تقدم خلقة الهواء على الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏74 ص‏302 س‏0 ف‏98625

**موضوع :** كون العرش على الماء و الماء على هواء غير محدود فبدأ الخلق من تموج الماء بالهواء فخلق من زبده الأرض ثم من دخانه السماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏56 ص‏371 س‏0 ف‏73584

#### کلید واژه : الماء و الولاية

**موضوع :** عرض ولاية أمير المؤمنين ص على الأرضين و طيب و عذوبة ما قبلتها و سبخة و مرارة ما جحدتها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏23 ص‏281 س‏0 ف‏32052

#### کلید واژه : المخلوق من الماء

**موضوع :** إشارة آيات إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين إلخ إلى كيفية خلق طينة آدم ع من الماء و الطين‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏58 ص‏298 س‏0 ف‏74763

**موضوع :** خلق آدم من الماء العذب و خلق حواء من أسفل أضلاعه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏11 ص‏112 س‏0 ف‏15590

**موضوع :** خلق إحدى سيارات الفلك السابع من ماء بارد و الست البواقي من ماء حار

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏55 ص‏248 س‏0 ف‏72608

**موضوع :** خلق الأرض من الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏207 س‏6 ف‏71865

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏74 ص‏317 س‏0 ف‏98791

**موضوع :** خلق الأرض من الماء و سلب نداوتها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏6 ص‏111 س‏0 ف‏7909

**موضوع :** خلق الأرض من زبد الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏57 ص‏81 س‏0 ف‏73787

**موضوع :** خلق الجبال من الأمواج‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏57 ص‏120 س‏0 ف‏73840

**موضوع :** خلق الجن من الريح و الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏11 ص‏102 س‏0 ف‏15533

**موضوع :** خلق السماوات السبع من زبد الماء و رفعهن بلا عماد و جعل سفلاهن موجا مكفوفا و علياهن سقفا محفوظا

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏74 ص‏302 س‏0 ف‏98627

**موضوع :** خلق السماوات من الزبد الحاصل من تصفيق الماء بالعواصف‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏176 س‏10 ف‏71767

**موضوع :** خلق الله طينة آدم ع من الماء العذب و الأجاج ثم أمره ملائكة الشمال و الدبور و الجنوب و الصبا بإنشائه و تصويره و تفصيل أجزائه و طبائعه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏58 ص‏298 س‏0 ف‏74765

**موضوع :** خلق الملائكة من الأنوار و الجان من النار و الجن من الريح أو الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏60 ص‏94 س‏0 ف‏75814

**موضوع :** خلق الملائكة من النور و الجان من النار و البهائم من الماء و آدم ع من الطين‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏60 ص‏108 س‏0 ف‏75847

**موضوع :** خلق الملائكة من النور و الجان من النار و الجن من الريح و الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏58 ص‏306 س‏0 ف‏74787

**موضوع :** صيرورة الأرض باردة يابسة مع خلقها من الماء البارد الرطب لسلب النداوة منها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏57 ص‏180 س‏0 ف‏73939

**موضوع :** كون العرش قبل الخلق على الظلمة المخلوقة من الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏101 س‏0 ف‏71544

#### کلید واژه : المساءلة عن الماء

**موضوع :** تفسير لتسئلن يومئذ عن النعيم بالسؤال عن الرطب و الماء البارد

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏452 س‏0 ف‏79197

#### کلید واژه : المشي على الماء

**موضوع :** إخبار الإمام الرضا ع بإحياء اليسع للموتى و إبرائه للأكمه و الأبرص و مشيه على الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏303 س‏16 ف‏14705

**موضوع :** التقاء إبراهيم ع بعابد متنسك في جبال بيت المقدس يمشي على الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏90 ص‏369 س‏0 ف‏119467

**موضوع :** التقاء إبراهيم ع مع عابد سأل الله أن يريه إبراهيم ع و مشيهما على الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏66 ص‏287 س‏0 ف‏82604

**موضوع :** إنكار الرضا ع على الجاثليق قولهم بربوبية عيسى ع دون اليسع ع مع تشابه معجزاتهما من الإحياء و الإبراء و المشي على الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏13 ص‏401 س‏0 ف‏18495

**موضوع :** سهولة فتح المهدي عج القسطنطينية و مشي جنده على الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏52 ص‏365 س‏0 ف‏70455

**موضوع :** سير النبي و الناس خلفه على سطح الماء راكبين رواحلهم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏21 ص‏30 س‏0 ف‏26753

**موضوع :** سير أمير المؤمنين ع مع سلمان في الهواء و على الماء على فرسين و مشاهدتهما ناقة صالح ع و ناقة الجنة في جزيرة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏339 س‏0 ف‏72048

**موضوع :** طيران أمير المؤمنين ع و سلمان على فرسيهما ثم مشيهما على ماء البحر و ذهابهما إلى جزيرة غريبة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏42 ص‏50 س‏0 ف‏54609

**موضوع :** عبور النبي ص و أصحابه على الماء راكبين رواحلهم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏21 ص‏28 س‏0 ف‏26745

**موضوع :** قصة التقاء إبراهيم ع مع عابد في جبل بيت المقدس و مشيهما على الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏73 ص‏19 س‏0 ف‏93636

**موضوع :** كرامة أصحاب عيسى ع بمشيهم على الماء دون صحابة النبي ص لكفاية أولئك المعاش و ابتلاء الصحابة بطلبه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏14 ص‏278 س‏0 ف‏19346

**موضوع :** مشي إبراهيم و عابد على الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏12 ص‏9 س‏0 ف‏16615

**موضوع :** مشي الخضر على الماء باسم الله‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏91 ص‏220 س‏0 ف‏120200

**موضوع :** مشي العابد و إبراهيم ع على الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏12 ص‏76 س‏0 ف‏16829

**موضوع :** مشي بعض الأولياء على الماء بذكر البسملة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏12 ص‏9 س‏0 ف‏16616

**موضوع :** مشي علي حافيا إلى عيادة المريض و في تشييع الجنازة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏41 ص‏54 س‏0 ف‏52868

**موضوع :** مشي عيسى ع على الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏70 ص‏244 س‏0 ف‏89020

**موضوع :** مشي عيسى ع على الماء بذكر اسم الله مع اليقين‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏14 ص‏254 س‏0 ف‏19316

**موضوع :** مشي عيسى ع على الماء لقوة يقينه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏67 ص‏179 س‏0 ف‏83722

**موضوع :** معجزة السجاد ع في المشي على الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏46 ص‏102 س‏0 ف‏60693

**موضوع :** معجزة النبي ص في العبور على الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏17 ص‏254 س‏9 ف‏22691

#### کلید واژه : المعادن من الماء

**موضوع :** تشبيه النفط و الكبريت و المعادن و الجواهر في تكونها من انقلاب الماء بتكون الخل من الخمر و الجنين من النطفة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏57 ص‏180 س‏0 ف‏73937

#### کلید واژه : المكتوب على الماء

**موضوع :** كتابة التهليل و رسالة النبي ص و إمامة علي ع على جميع أركان الملكوت و الملائكة و عناصر العالم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏27 ص‏1 س‏0 ف‏37440

#### کلید واژه : المؤمن و الماء

**موضوع :** اتخاذ المؤمن الكامل الماء طيبا و طهورا

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏64 ص‏350 س‏0 ف‏80489

#### کلید واژه : المياه الجوفية

**موضوع :** إشارة آية يا أرض ابلعي ماءك إلى امتناع الأرض من بلع ماء السماء فصار بحرا محيطا بالدنيا

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏11 ص‏337 س‏0 ف‏16442

**موضوع :** إشارة آية يا أرض ابلعي ماءك إلى عدم بلعها ماء السماء فصار بحرا محيطا بالدنيا

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏11 ص‏324 س‏0 ف‏16380

**موضوع :** علة كون بعض المياه تحت الأرض و بعضها فوقها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏11 ص‏312 س‏0 ف‏16322

#### کلید واژه : المياه الخبيثة

**موضوع :** ذم ماء نيل مصر لإماتته القلب‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏449 س‏0 ف‏79171

#### کلید واژه : المياه السطحية

**موضوع :** علة كون بعض المياه تحت الأرض و بعضها فوقها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏11 ص‏312 س‏0 ف‏16322

#### کلید واژه : المياه الملعونة

**موضوع :** النهي عن التداوي بالمياه الحارة و الكبريتية لكونها ملعونة عند عصيانها أمر نوح ع‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏481 س‏0 ف‏79313

**موضوع :** نفي الشفاء عن العيون المرة لكونها ملعونة عند استعصائها من الفوران زمن الطوفان‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏479 س‏0 ف‏79308

#### کلید واژه : المياه زمن نوح ع‏

**موضوع :** صيرورة بعض العيون مالحة لاستعصائها من الفوران في طوفان نوح ع‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏43 ص‏320 س‏0 ف‏57646

#### کلید واژه : المياه في الأرض‏

**موضوع :** تفسير أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض بالأنهار و العيون و الآبار

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏56 ص‏373 س‏0 ف‏73590

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏56 ص‏384 س‏0 ف‏73636

#### کلید واژه : المياه قبل القيامة

**موضوع :** رفع الله الماء العذب قبل يوم القيامة إلا ماء زمزم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏451 س‏0 ف‏79184

**موضوع :** رفع المياه العذبة قبل القيامة عدا زمزم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏422 س‏0 ف‏79046

#### کلید واژه : النظر إلى الماء

**موضوع :** إضاءة الوجه بالنظر إلى الوجه الحسن و الماء الجاري و الخضرة و الكحل عند النوم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏76 ص‏289 س‏0 ف‏105636

**موضوع :** جلاء البصر بالنظر إلى الخضرة و الماء الجاري و الوجه الحسن‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏246 س‏0 ف‏14153

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏144 س‏0 ف‏75150

**موضوع :** جلاء البصر من النظر إلى الخضرة أو الماء الجاري أو الوجه الحسن‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏75 ص‏320 س‏15 ف‏103260

**موضوع :** جلاء البصر من النظر إلى الخضرة و الماء الجاري و الوجه الحسن‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏76 ص‏291 س‏0 ف‏105643

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏101 ص‏45 س‏0 ف‏132648

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏101 ص‏46 س‏0 ف‏132649

**موضوع :** لمعان الوجه بالنظر إلى الجميل و الخضرة و الماء الجاري و الكحل عند النوم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏73 ص‏94 س‏0 ف‏93998

#### کلید واژه : الهدهد و الماء

**موضوع :** إشارة آية ما لي لا أرى الهدهد إلى غضب سليمان ع على الهدهد عند تفقده لكونه دليله على الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏26 ص‏161 س‏0 ف‏36617

#### کلید واژه : الهضم بالماء

**موضوع :** عمل الباصرة و العاقلة و الفهم بالنور و الهاضمة بالنار و الماء و الريح‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏58 ص‏306 س‏0 ف‏74789

#### کلید واژه : انقلاب الماء

**موضوع :** تشبيه النفط و الكبريت و المعادن و الجواهر في تكونها من انقلاب الماء بتكون الخل من الخمر و الجنين من النطفة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏57 ص‏180 س‏0 ف‏73937

**موضوع :** تكون القار و النفط و الكبريت و الملح و أشباهها من انقلاب و استحالة الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏6 ص‏111 س‏0 ف‏7907

**موضوع :** تكون أنواع الجواهر من الماء مثل انقلاب النطفة علقة إلى غيرها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏6 ص‏111 س‏0 ف‏7908

#### کلید واژه : بركة الماء

**موضوع :** إطلاق البركة على الماء و النار و الشاة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏22 ص‏226 س‏0 ف‏29004

**موضوع :** نزول البركة مع الشاة و الماء و النار

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏61 ص‏134 س‏0 ف‏76307

#### کلید واژه : برودة الماء

**موضوع :** خلق الرياح لنقل السحاب و لقاح الأشجار و تحريك السفن و رخو الطعام و تبريد الماء و إشعال النار و تجفيف الرطوبات و غيرها من مصالح الحياة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏57 ص‏6 س‏0 ف‏73664

#### کلید واژه : بيع الماء

**موضوع :** جواز بيع حصة ماء القناة بالنقد و الطعام‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏100 ص‏126 س‏0 ف‏130504

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏100 ص‏126 س‏0 ف‏130505

**موضوع :** حرمان بائع فضل مائه من فضل الله في القيامة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏100 ص‏126 س‏0 ف‏130507

#### کلید واژه : تبريد الماء

**موضوع :** خلق الرياح لنقل السحاب و لقاح الأشجار و تحريك السفن و رخو الطعام و تبريد الماء و إشعال النار و تجفيف الرطوبات و غيرها من مصالح الحياة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏57 ص‏6 س‏0 ف‏73664

#### کلید واژه : تجمد الماء

**موضوع :** لين الأحجار و صلابة الماء للنبي ص‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏26 ص‏287 س‏0 ف‏37183

#### کلید واژه : ترك الاستنجاء بالماء

**موضوع :** كراهة الملائكة من النزول على النبي ص لترك أصحابه السواك و الاستنجاء بالماء و غسل البراجم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏73 ص‏139 س‏0 ف‏94296

#### کلید واژه : تسبيل الماء

**موضوع :** استحباب جعل المطاهر على أبواب المساجد

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏80 ص‏382 س‏0 ف‏110148

**موضوع :** استمرار الثواب بعد الموت بغرس النخيل و حفر الآبار و بناء المساجد و كتابة المصحف و إخلاف ولد صالح‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏101 ص‏97 س‏0 ف‏132947

**موضوع :** انتفاع الإنسان بعد موته من صدقة ماء جارية أو سنة هدى معمولة أو ولد صالح يستغفر له أو مصحف يقرأ فيه أو بئر أو غرس‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏101 ص‏100 س‏0 ف‏132973

**موضوع :** انتفاع المؤمن بعد موته بولد صالح يستغفر له و مصحف يقرأ منه أو حفر بئر أو غرس أو صدقة جارية أو سنة حسنة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏89 ص‏34 س‏0 ف‏116957

**موضوع :** انتفاع المؤمن بعد موته من صدقة ماء يجريه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏68 ص‏257 س‏0 ف‏85788

**موضوع :** انتفاع المؤمن بعد موته من قليب حفره و غرس يغرسه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏68 ص‏257 س‏0 ف‏85787

**موضوع :** انتفاع المؤمن بعد موته من ولد صالح يستغفر له أو مصحف يقرأ فيه أو إخراج ماء أو غرس أو صدقة جارية أو سنة حسنة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏100 ص‏64 س‏0 ف‏130133

**موضوع :** انتفاع المؤمن بعد موته من ولد صالح يستغفر له أو مصحف يقرأ فيه أو بئر أو غرس أو صدقة ماء جارية أو سنة حسنة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏100 ص‏181 س‏0 ف‏130782

**موضوع :** انتفاع الميت بعد موته بولد صالح يستغفر له و مصحف يقرأ فيه و بئر يحفره‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏6 ص‏293 س‏0 ف‏8919

**موضوع :** ثواب من احتفر بئرا و بذل مائها للمسلمين‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏73 ص‏371 س‏5 ف‏95422

#### کلید واژه : تطهير الماء

**موضوع :** تطهير الماء لكل متنجس و عدم تطهره بالمطهرات‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏8 س‏0 ف‏105826

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏8 س‏0 ف‏105827

#### کلید واژه : تطييب الماء

**موضوع :** تسمية ماء زمزم بالسقاية من نبذ النبي ص فيه زبيب الطائف لكسر مرارته فلا يجوز شربه إذا عتق‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏96 ص‏243 س‏0 ف‏125846

**موضوع :** تعليم النبي ص أهل المدينة إصلاح رداءة مائهم بنبذ تمرات فيه قبل شربه و التطهر منه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏47 ص‏228 س‏0 ف‏63471

**موضوع :** جواز الطهارة بالنبيذ الذي أصلح طعمه فقط بنبذ التمر فيه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏47 ص‏228 س‏0 ف‏63472

#### کلید واژه : تغير الماء

**موضوع :** طهارة الماء المتغير مع غلبة الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏47 ص‏69 س‏0 ف‏62463

#### کلید واژه : تفاخر الماء

**موضوع :** خلق الريح غالبا على الماء عند فخره‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏99 س‏0 ف‏71536

#### کلید واژه : تكلم الماء

**موضوع :** إجابة الماء عن سؤال جابر الجعفي‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏66 ص‏271 س‏0 ف‏82553

#### کلید واژه : تكون الماء

**موضوع :** تكون الماء العذب من خشية الله ينزل بعضه من السماء و استقرار الأرضين على بعضه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏6 ص‏111 س‏0 ف‏7906

#### کلید واژه : تنجس الماء

**موضوع :** اختصاص تنجس الماء بوقوع الميتة فيه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏22 س‏0 ف‏105900

**موضوع :** اعتصام الماء من النجاسة مع غلبته عليها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏16 س‏0 ف‏105865

**موضوع :** انحصار تنجس الماء في ملاقاة الميتة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏76 س‏0 ف‏106076

**موضوع :** انحصار منجس الماء في الميتة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏81 س‏0 ف‏106106

**موضوع :** تنجس الماء القليل بملاقاة النجس‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏290 س‏15 ف‏14648

**موضوع :** تنجس الماء بملاقاة ميتة الفأرة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏46 ص‏214 س‏0 ف‏61303

#### کلید واژه : تيمم فاقد الماء

**موضوع :** أفضلية الوضوء و الغسل بالثلج إن بلل الجسد و إلا فالتيمم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏284 س‏9 ف‏14575

**موضوع :** تشريع التيمم لفاقد الماء إذا أراد الصلاة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏78 ص‏146 س‏0 ف‏107453

**موضوع :** تقدم التطهير بالثلج على التيمم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏78 ص‏158 س‏0 ف‏107484

**موضوع :** جواز تيمم المجنب في السفر إذا لم يجد إلا الثلج و الجليد

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏78 ص‏156 س‏0 ف‏107480

**موضوع :** حلية التيمم بالأرض للصلاة عند فقدان الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏16 ص‏321 س‏0 ف‏21781

**موضوع :** دلالة آية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلخ على اشتراط الصلاة بالوضوء أو الغسل بماء طاهر أو التيمم بتراب طاهر عند فقد الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏297 س‏0 ف‏106808

**موضوع :** وجوب التيمم على فاقد الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏78 ص‏159 س‏0 ف‏107487

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏78 ص‏162 س‏0 ف‏107498

**موضوع :** وجوب التيمم مع صعوبة تحصيل الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏78 ص‏153 س‏0 ف‏107474

**موضوع :** وجوب التيمم مع صعوبة تحصيل الماء أو خوف المرض أو الموت‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏78 ص‏166 س‏0 ف‏107514

**موضوع :** وجوب التيمم مع فقد الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏78 ص‏146 س‏0 ف‏107449

#### کلید واژه : حجاب الماء

**موضوع :** حيلولة حجاب النور و الظلام و الغمام و الماء بين الله و بين جبرئيل و إسرافيل و هما أقرب الخلق إلى الله‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏55 ص‏42 س‏0 ف‏72276

#### کلید واژه : حيوانات الماء

**موضوع :** الإشارة إلى الأصناف المحرمة من حيوانات الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏62 ص‏177 س‏0 ف‏77070

#### کلید واژه : خلق الماء

**موضوع :** إبداع الله الماء لا من شي‏ء و خلقه الريح من الماء ثم إثارته بالريح و خلق الأرض من زبده‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏96 س‏0 ف‏71518

**موضوع :** بدء الخلق بخلق ماء عذب و أجاج ثم أخذ طينة بني آدم من الأرض و حشرهم ذرا صنفين إلى الجنة و إلى النار

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏64 ص‏113 س‏0 ف‏79680

**موضوع :** بدء الله بخلق العرش و الماء و القلم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏207 س‏12 ف‏71872

**موضوع :** بدء الله بخلق العرش و الماء و الهواء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏207 س‏6 ف‏71864

**موضوع :** تدبير الله في كثره الماء و تدفقه في العيون و الأدوية و الأنهار

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏3 ص‏122 س‏8 ف‏3976

**موضوع :** تفسير خلق السماوات و الأرض في ستة أيام بخلقها بعد الملائكة و العرش و الماء في هذه المدة ليري قدرته و خلاقيته لملائكته مع قدرته على إيجادها دفعة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏342 س‏0 ف‏14825

**موضوع :** تفسير خلق السموت و الأرض في ستة أيام و كان عرشه على الماء بخلق العرش و الماء و الملائكة قبل السماوات و الأرض‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏74 س‏0 ف‏71407

**موضوع :** تفسير و كان عرشه على الماء بخلقه الماء و جعل عرشه عليه قبل السماء و الأرض‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏87 س‏0 ف‏71453

**موضوع :** تقدم خلقة الهواء على الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏74 ص‏302 س‏0 ف‏98625

**موضوع :** خلق الجبال و الماء و غيرها يوم الثلاثاء و الإثنين‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏211 س‏12 ف‏71913

**موضوع :** خلق الشجر و الماء و المدائن و العمران و الخراب يوم الأربعاء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏209 س‏14 ف‏71891

**موضوع :** خلق العرش على الماء قبل خلق السماوات و الأرض‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏207 س‏2 ف‏71860

**موضوع :** خلق العرش و الماء و الملائكة قبل السماوات و الأرض‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏3 ص‏317 س‏0 ف‏4685

**موضوع :** خلق الله بحرا عذبا و آخر أجاجا و خلقه تربة آدم ع من الأول ثم جعله حمأ مسنونا بإجرائه على الثاني‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏5 ص‏255 س‏0 ف‏6970

**موضوع :** خلق الماء المنكدر من النور و الظلمة من ذلك الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏101 س‏0 ف‏71543

**موضوع :** خلق الماء غالبة على النار عند فخرها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏99 س‏0 ف‏71535

**موضوع :** خلق الهواء قبل الماء ثم إجراء الماء فيها و حمله على الريح‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏176 س‏10 ف‏71766

**موضوع :** سبق الله في فردانيته و خالقيته على الخلق ثم إبداعه الخلق بخلق أصل جميع الموجودات و هو الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏66 س‏0 ف‏71388

**موضوع :** كون كل شي‏ء ابتداء ماء و العرش عليه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏98 س‏0 ف‏71523

**موضوع :** كيفية خلق الماء العذب و العرش من جوهرة نور النبي‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏198 س‏8 ف‏71814

**موضوع :** كيفية خلق الماء و الهواء و الظلمة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏198 س‏8 ف‏71824

#### کلید واژه : زمزم و المياه‏

**موضوع :** غور ماء زمزم و مرارته من أثر بغيها على المياه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏449 س‏0 ف‏79169

**موضوع :** مرارة ماء زمزم عند تكبره على المياه بعذوبته و بياضه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏96 ص‏242 س‏0 ف‏125837

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏96 ص‏242 س‏0 ف‏125838

#### کلید واژه : سيادة الماء

**موضوع :** سيادة الماء على شراب الدنيا و الآخرة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏97 ص‏227 س‏0 ف‏127740

#### کلید واژه : سيد المياه‏

**موضوع :** سيادة الفرات على مياه الدنيا و الآخرة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏97 ص‏228 س‏0 ف‏127744

#### کلید واژه : شر المياه‏

**موضوع :** عد ماء زمزم أفضل المياه و ماء برهوت شرها لحشر أرواح الكفار عنده بالليل‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏96 ص‏244 س‏0 ف‏125857

**موضوع :** فضل زمزم على سائر المياه و شرها ماء برهوت بحضرموت‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏448 س‏0 ف‏79166

**موضوع :** وصف ماء زمزم بخير ماء على وجه الأرض‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏6 ص‏289 س‏0 ف‏8892

#### کلید واژه : شراء الماء

**موضوع :** الحث على إتيان غسل الجمعة و لو بشراء مائه بالقوت لكونه أعظم السنن‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏78 ص‏129 س‏0 ف‏107430

**موضوع :** فضل الاهتمام بغسل الجمعة و لو بشراء الماء له لكونه أعظم المستحبات‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏86 ص‏351 س‏0 ف‏115570

**موضوع :** فضل حفظ المال من الضياع بشراء الأرض و الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏13 ص‏360 س‏0 ف‏18384

**موضوع :** وجوب شراء ماء التطهير و لو كان غاليا

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏78 ص‏166 س‏0 ف‏107518

#### کلید واژه : شرب الماء

**موضوع :** آداب شرب الماء و أحكامه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏475 س‏0 ف‏79300

**موضوع :** استطابة شرب الماء على التمر

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏455 س‏0 ف‏79209

**موضوع :** الإشارة إلى آداب الشرب و أحكامه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏473 س‏0 ف‏79295

**موضوع :** الأمر بشرب الماء مصا لا عبا لإيراثه الكباد

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏476 س‏0 ف‏79305

**موضوع :** الأمر بشرب الماء مصا لا عبا لإيراثه مرض الكباد

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏466 س‏0 ف‏79251

**موضوع :** النهي عن التداوي بالمياه الحارة و الكبريتية لكونها ملعونة عند عصيانها أمر نوح ع‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏481 س‏0 ف‏79313

**موضوع :** النهي عن شرب الماء قائما

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏471 س‏0 ف‏79279

**موضوع :** أوصاف فصل الربيع و شهوره و أيامها و كيفية تدبير البدن فيها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏312 س‏2 ف‏75603

**موضوع :** تصحح البدن من قلة شرب الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏456 س‏0 ف‏79214

**موضوع :** جواز شرب الماء قليلا على الطعام للإعانة على الهضم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏457 س‏0 ف‏79218

**موضوع :** جواز شرب فضل ماء الوضوء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏136 س‏0 ف‏106312

**موضوع :** دعاء النبي ص بعد شرب الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏16 ص‏268 س‏0 ف‏21607

**موضوع :** شرب الأئمة ع قائما

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏470 س‏0 ف‏79271

**موضوع :** شرب الصادق ع الماء بنفس قائما بيساره‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏465 س‏0 ف‏79249

**موضوع :** شرب أمير المؤمنين علي ص قائما

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏469 س‏0 ف‏79267

**موضوع :** شرب أمير المؤمنين علي ص من فضل وضوئه قائما محتجا بفعل النبي ص‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏469 س‏0 ف‏79268

**موضوع :** شرب علي ع الماء قائما تأسيا بالنبي ص‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏459 س‏0 ف‏79226

**موضوع :** عد اللحم و الماء سيدى طعام و شراب الدنيا و الآخرة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏56 س‏0 ف‏77555

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏76 س‏0 ف‏77676

**موضوع :** عد الماء سيد الشراب‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏293 س‏8 ف‏75514

**موضوع :** عد الماء سيد الشراب في الدنيا و الآخرة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏451 س‏0 ف‏79188

**موضوع :** فضل شرب الماء مصا لا عبا

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏293 س‏10 ف‏75516

**موضوع :** قلة شرب النبي ص الماء على الدسم لمراءة الطعام‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏456 س‏0 ف‏79215

**موضوع :** كون الماء سيد شراب الجنة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏454 س‏0 ف‏79206

**موضوع :** كون الماء سيد شراب الدنيا و الآخرة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏58 س‏0 ف‏77562

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏424 س‏0 ف‏79051

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏454 س‏0 ف‏79205

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏472 س‏0 ف‏79290

**موضوع :** كون الماء سيد شراب أهل الجنة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏450 س‏0 ف‏79175

**موضوع :** كيفية شرب النبي ص و إنائه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏472 س‏0 ف‏79288

**موضوع :** لزوم شرب الماء قليلا عند الاشتهاء لحدوث الأمراض من كثرته‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏455 س‏0 ف‏79210

**موضوع :** مدح اللحم و الماء بسيد طعام و شراب الدنيا و الآخرة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏451 س‏0 ف‏79194

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏451 س‏0 ف‏79195

**موضوع :** مراءة الطعام بشرب الماء قائما

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏471 س‏0 ف‏79280

**موضوع :** هضم الطعام و سكون الغضب و المرارة و زياد اللب و من شرب الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏456 س‏0 ف‏79217

**موضوع :** هيجان المرض من شرب الماء على الدسم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏456 س‏0 ف‏79216

#### کلید واژه : شعور الماء

**موضوع :** اضطراب أمواج الفرات من خطاب أمير المؤمنين ع إياه و شهادته بالتوحيد و النبوة و الولاية

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏41 ص‏251 س‏0 ف‏53872

#### کلید واژه : طعم الماء

**موضوع :** تعريف طعم الماء بالحياة و طعم الخبز بالعيش‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏49 ص‏99 س‏0 ف‏65936

**موضوع :** تعريف طعم الماء بطعم الحياة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏75 ص‏206 س‏0 ف‏102019

**موضوع :** تفسير أمير المؤمنين ص طعم الماء بطعم الحياة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏84 س‏0 ف‏12925

**موضوع :** تفسير و جعلنا من الماء كل شي‏ء حي بكون طعمه طعم الحياة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏447 س‏0 ف‏79160

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏452 س‏0 ف‏79196

**موضوع :** عد الحياة طعم الماء و القوة طعم الخبز

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏14 ص‏141 س‏0 ف‏18975

**موضوع :** عد طعم الماء طعم الحياة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏475 س‏0 ف‏79303

#### کلید واژه : طهارة الماء

**موضوع :** اشتراط الطهارة في استعمال الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏72 س‏0 ف‏106059

**موضوع :** طهارة الماء و مطهريته‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏10 س‏0 ف‏105833

#### کلید واژه : فضول الماء

**موضوع :** حرمان بائع فضل مائه من فضل الله في القيامة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏100 ص‏126 س‏0 ف‏130507

#### کلید واژه : كثرة الماء

**موضوع :** تدبير الله في كثره الماء و تدفقه في العيون و الأدوية و الأنهار

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏3 ص‏122 س‏8 ف‏3976

#### کلید واژه : كشف الماء

**موضوع :** إشارة آية ما لي لا أرى الهدهد إلى غضب سليمان ع على الهدهد عند تفقده لكونه دليله على الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏26 ص‏161 س‏0 ف‏36617

#### کلید واژه : ماء أثام‏

**موضوع :** الإشارة إلى أسماء أنواع مياه جهنم التي تعذب بها الطواغيت و الفراعنة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏25 ص‏372 س‏0 ف‏35812

**موضوع :** الإشارة إلى أنواع و أسماء المياه الخارجة من أطباق النار و من يعذب بها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏6 ص‏288 س‏0 ف‏8885

#### کلید واژه : ماء الباقلاء

**موضوع :** جواز شرب ماء المضاف دون التطهير به و بيان أمثلته‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏39 س‏0 ف‏105946

#### کلید واژه : ماء البدن‏

**موضوع :** التهاب نار المعدة بالريح المركب في الإنسان و منع ماء البدن عن حرقه للجوف‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏11 ص‏102 س‏0 ف‏15538

**موضوع :** تركيب الطبائع الأربع في الإنسان و هي النور و النار و الريح و الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏58 ص‏306 س‏0 ف‏74788

**موضوع :** تكون النفس من طبائع أربع الدم و المرة و الريح و البلغم و أركان أربع النور و النار و الروح و الماء و دعائم أربع الفطنة و الفهم و الحفظ و العلم من العقل‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏58 ص‏302 س‏0 ف‏74769

**موضوع :** فخر إبليس على آدم ع بناريته غافلا عن تركبه ع من الطين و النور و النار و الماء و الريح‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏11 ص‏102 س‏0 ف‏15534

**موضوع :** نشؤ طبائع الجسم الأربع من الهواء و الأرض و الطعام و الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏58 ص‏305 س‏0 ف‏74778

#### کلید واژه : ماء البطن‏

**موضوع :** فضل شرب كتابة آية الكرسي لعلاج الماء الأصفر في البطن‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏89 ص‏271 س‏0 ف‏117711

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏89 ص‏272 س‏0 ف‏117712

**موضوع :** كتابة آية الكرسي على البطن و غسلها و شربها لعلاج الماء الأصفر في البطن‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏40 ص‏182 س‏0 ف‏51834

#### کلید واژه : ماء البئر

**موضوع :** صفة أنواع المياه الصالحة أو الضارة للشرب‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏326 س‏9 ف‏75672

#### کلید واژه : ماء التين‏

**موضوع :** نفع ماء التين للقروح‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏14 ص‏161 س‏0 ف‏19003

#### کلید واژه : ماء الثلج‏

**موضوع :** صفة أنواع المياه الصالحة أو الضارة للشرب‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏326 س‏9 ف‏75672

#### کلید واژه : ماء الجنة

**موضوع :** استغناء أم أيمن عن الطعام سبع سنين عند شربها ماء الجنة ببركة فاطمة ع‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏43 ص‏46 س‏0 ف‏56532

**موضوع :** الأمر بأكل الهندباء لتقاطر ماء الجنة عليه كل صباح‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏115 س‏5 ف‏13416

**موضوع :** انشعاب الفرات و النيل و سيحان و جيحان من الجنة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏97 ص‏227 س‏0 ف‏127741

**موضوع :** تغدي السجاد ع بالخبز و الهندباء لوجود قطرة من ماء الجنة على أوراقها يشفي من كل داء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏46 ص‏232 س‏0 ف‏61445

**موضوع :** خلق الله المؤمن من المؤمن و الكافر بأكل أحد أبويه من ندى المزن من الجنة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏64 ص‏84 س‏0 ف‏79614

**موضوع :** شرب ماء الجنة في الدنيا

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏43 ص‏46 س‏0 ف‏56533

**موضوع :** صب ماء الجنة في الفرات‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏448 س‏0 ف‏79163

**موضوع :** طهارة الشيعة و ثبات الإيمان في قلوبهم و فطرتهم على الولاية لانعقاد نطفهم من ماء الجنة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏26 ص‏345 س‏0 ف‏37379

**موضوع :** فضل الاستشفاء بالفرات لصب ماء الجنة فيه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏447 س‏0 ف‏79161

**موضوع :** فضل الاستشفاء بماء الفرات لجريان ميزابين من الجنة فيه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏97 ص‏232 س‏0 ف‏127764

**موضوع :** فضل الكراث على الهندباء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏204 س‏0 ف‏78186

#### کلید واژه : ماء الحطمة

**موضوع :** الإشارة إلى أنواع و أسماء المياه الخارجة من أطباق النار و من يعذب بها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏6 ص‏288 س‏0 ف‏8885

#### کلید واژه : ماء الحمَّام‏

**موضوع :** اعتصام ماء الحمام‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏16 س‏0 ف‏105866

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏34 س‏0 ف‏105935

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏36 س‏0 ف‏105941

**موضوع :** اعتصام ماء الحمام إذا كان جاريا

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏34 س‏0 ف‏105933

**موضوع :** اعتصام ماء الحمام مع المادة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏36 س‏0 ف‏105940

**موضوع :** اعتصام ماء الحمام و الجاري مع المادة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏36 س‏0 ف‏105939

**موضوع :** تنزيل ماء الحمام منزلة الجاري‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏36 س‏0 ف‏105943

**موضوع :** تنزيل ماء الحمام منزلة الجاري إذا كانت له مادة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏73 ص‏75 س‏0 ف‏93865

**موضوع :** دلالة آية ما جعل عليكم في الدين من حرج على جواز الاغتراف من ماء الحمام مع قذارة اليد عند الضرورة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏73 ص‏75 س‏0 ف‏93864

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏16 س‏0 ف‏105868

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏36 س‏0 ف‏105938

**موضوع :** عد ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏73 ص‏76 س‏0 ف‏93895

**موضوع :** نفي البأس عن ماء الحمام إن كان له مادة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏73 ص‏76 س‏0 ف‏93894

#### کلید واژه : ماء الحميم‏

**موضوع :** الإشارة إلى أسماء أنواع مياه جهنم التي تعذب بها الطواغيت و الفراعنة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏25 ص‏372 س‏0 ف‏35812

**موضوع :** الإشارة إلى أنواع و أسماء المياه الخارجة من أطباق النار و من يعذب بها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏6 ص‏288 س‏0 ف‏8885

#### کلید واژه : ماء الحوى‏

**موضوع :** الإشارة إلى أسماء أنواع مياه جهنم التي تعذب بها الطواغيت و الفراعنة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏25 ص‏372 س‏0 ف‏35812

**موضوع :** الإشارة إلى أنواع و أسماء المياه الخارجة من أطباق النار و من يعذب بها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏6 ص‏288 س‏0 ف‏8885

#### کلید واژه : ماء الحياة

**موضوع :** رسوخ الإيمان بالولاية في قلب المؤمن من سقي الملائكة والديه ماء الحياة من جنة الفردوس‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏24 ص‏88 س‏0 ف‏33026

#### کلید واژه : ماء السعير

**موضوع :** الإشارة إلى أسماء أنواع مياه جهنم التي تعذب بها الطواغيت و الفراعنة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏25 ص‏372 س‏0 ف‏35812

#### کلید واژه : ماء الشرب‏

**موضوع :** اشتراط طهارة الماء في الوضوء و الشرب‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏72 س‏0 ف‏106056

**موضوع :** صفة أنواع المياه الصالحة أو الضارة للشرب‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏326 س‏9 ف‏75672

#### کلید واژه : ماء الصديد

**موضوع :** الإشارة إلى أسماء أنواع مياه جهنم التي تعذب بها الطواغيت و الفراعنة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏25 ص‏372 س‏0 ف‏35812

**موضوع :** الإشارة إلى أنواع و أسماء المياه الخارجة من أطباق النار و من يعذب بها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏6 ص‏288 س‏0 ف‏8885

#### کلید واژه : ماء الطهارة

**موضوع :** وجوب شراء ماء التطهير و لو كان غاليا

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏78 ص‏166 س‏0 ف‏107518

#### کلید واژه : ماء العرش‏

**موضوع :** أخوة علي للنبي ص خلقة لخلق نطفتهما من ماء تحت العرش قبل آدم ع و درجها في لؤلؤة في الغيب ثم إجرائها في صلبه ع حتى افتراقهما في أبويهما

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏39 ص‏122 س‏0 ف‏49631

**موضوع :** أخوة علي للنبي ص في الدارين لخلقهما من ماء واحد تحت العرش و تحولهما معا في الأصلاب إلى افتراقهما في أبويهما

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏35 ص‏31 س‏0 ف‏40269

**موضوع :** إكرام الله عليا ص بإنزال أقداس الجنة و ماء الكوثر و قطرات من العرش و منديل من الوسيلة لوضوئه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏39 ص‏115 س‏0 ف‏49592

**موضوع :** العروج بالنبي ص إلى موضع لم يصل إليه أحد قط و وضوؤه من ماء العرش‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏79 ص‏240 س‏12 ف‏108931

**موضوع :** تكون نطفة الإمام ع من أكل والده بقلة أو ثمرة أصابته قطرة من ماء تحت العرش‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏57 ص‏358 س‏0 ف‏74242

**موضوع :** تكون نطفة الإمام ع من ماء تحت العرش و سرعة نموه بحيث يسمع الكلام بعد أربعين يوما من استقراره في الرحم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏24 ص‏178 س‏0 ف‏33381

**موضوع :** خلق الإمام ع من ماء من تحت العرش‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏25 ص‏39 س‏0 ف‏34623

**موضوع :** خلق الإمام من ماء من تحت العرش‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏25 ص‏37 س‏0 ف‏34602

**موضوع :** خلق الله طينه النبي و علي ص من ماء تحت العرش قبل خلق آدم بثلاثة آلاف عام ثم درجه في لؤلؤة خضراء في غامض علمه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏17 ص‏361 س‏0 ف‏23138

**موضوع :** خلق الله طينة النبي و علي ص من ماء تحت العرش و جعلها في لؤلؤة في غامض علمه ثم نقلهما إلى صلب آدم و الأنبياء ع حتى افتراقهما في أبويهما

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏15 ص‏13 س‏0 ف‏20178

**موضوع :** خلق نطفة الإمام ع من قطرة من تحت العرش‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏25 ص‏41 س‏0 ف‏34633

**موضوع :** خلق نطفة الإمام ع من ماء العرش‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏25 ص‏139 س‏0 ف‏34967

**موضوع :** خلق نطفة الإمام من ماء العرش‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏25 ص‏148 س‏0 ف‏35007

**موضوع :** قرار العرش على الماء قبل الخلق ثم تقسيم الماء قسمين و جعل قسم منه تحت العرش فينزل عند نفخة الصور

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏208 س‏4 ف‏71878

**موضوع :** كيفية خلق نطفة الإمام من ماء من تحت العرش‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏25 ص‏39 س‏0 ف‏34617

**موضوع :** لزوم إكرام الخبز لعظمة الوسائط و العوامل في إعداده من ماء العرش و الملائكة و السحاب و غيرها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏68 ص‏45 س‏0 ف‏84497

#### کلید واژه : ماء العقيق‏

**موضوع :** تفسير أنزلنا من السماء ماء بقدر بماء العقيق‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏449 س‏0 ف‏79172

#### کلید واژه : ماء العين‏

**موضوع :** الأمن من ماء العين بالاكتحال عند النوم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏73 ص‏94 س‏0 ف‏94001

**موضوع :** الأمن من ماء العين بالكحل عند النوم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏151 س‏0 ف‏75177

**موضوع :** دفع العطسة للجذام و رياح الرأس و الوجه و نزول الماء في العين و سدة الخياشيم و شعر العين‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏73 ص‏51 س‏0 ف‏93740

**موضوع :** ذوبان مخ العين من أكل السمك الطري‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏62 ص‏208 س‏0 ف‏77171

#### کلید واژه : ماء الغُسل‏

**موضوع :** إجزاء ثلاث أكف من الماء لكل جانب في الغسل‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏78 ص‏50 س‏0 ف‏107164

**موضوع :** اغتسال النبي ص و إحدى نسائه بصاع من الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏78 ص‏12 س‏0 ف‏107066

**موضوع :** الحث على إتيان غسل الجمعة و لو بشراء مائه بالقوت لكونه أعظم السنن‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏78 ص‏129 س‏0 ف‏107430

**موضوع :** جواز اغتسال الجنب بالماء الذي أصابه بيده المتنجسة مع الضرورة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏100 س‏0 ف‏106171

**موضوع :** جواز اغتسال الرجل بفضل غسل المرأة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏134 س‏0 ف‏106304

**موضوع :** جواز الغسل بالأقل من الصاع‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏137 س‏0 ف‏106319

**موضوع :** فضل الاهتمام بغسل الجمعة و لو بشراء الماء له لكونه أعظم المستحبات‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏86 ص‏351 س‏0 ف‏115570

**موضوع :** كفاية ماء الوضوء و الغسل قدر ما يمكن التدهين به‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏268 س‏0 ف‏106744

**موضوع :** كفاية ماء الوضوء و الغسل ما أمكن التدهين به‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏349 س‏0 ف‏106983

**موضوع :** كفاية مد من الماء للوضوء و صاع للغسل‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏350 س‏0 ف‏106987

#### کلید واژه : ماء الغسلين‏

**موضوع :** الإشارة إلى أسماء أنواع مياه جهنم التي تعذب بها الطواغيت و الفراعنة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏25 ص‏372 س‏0 ف‏35812

**موضوع :** الإشارة إلى أنواع و أسماء المياه الخارجة من أطباق النار و من يعذب بها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏6 ص‏288 س‏0 ف‏8885

#### کلید واژه : ماء الفرات‏

**موضوع :** السلامة من إضرار الماء بإبلاغ سلام زمزم و الفرات عليه عند شربه بالليل‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏471 س‏0 ف‏79281

**موضوع :** فضل تحريك الإناء و إبلاغ سلام زمزم و الفرات على الماء عند شربه بالليل‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏471 س‏0 ف‏79282

**موضوع :** معادلة ماء الفرات لسقي كل ما على الأرض‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏57 ص‏45 س‏0 ف‏73766

#### کلید واژه : ماء الفَلَق‏

**موضوع :** الإشارة إلى أسماء أنواع مياه جهنم التي تعذب بها الطواغيت و الفراعنة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏25 ص‏372 س‏0 ف‏35812

**موضوع :** الإشارة إلى أنواع و أسماء المياه الخارجة من أطباق النار و من يعذب بها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏6 ص‏288 س‏0 ف‏8885

#### کلید واژه : ماء القرع‏

**موضوع :** جواز شرب ماء المضاف دون التطهير به و بيان أمثلته‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏39 س‏0 ف‏105946

#### کلید واژه : ماء الكمأة

**موضوع :** عد الكمأة من المن يشفي ماؤه للعين‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏231 س‏0 ف‏78300

**موضوع :** عد الكمأة من من الجنة و شفاء مائه لوجع العين‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏232 س‏0 ف‏78302

**موضوع :** عد الكمأة من نبات الجنة و شفاء مائه لوجع العين‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏232 س‏0 ف‏78301

**موضوع :** كيفية صنع كحل الكمأة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏151 س‏0 ف‏75183

#### کلید واژه : ماء الكوثر

**موضوع :** وصف ماء الكوثر و اختصاص شربه بمن أحب أهل البيت ع أو بكى عليهم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏44 ص‏289 س‏0 ف‏58758

**کلید واژه :** ماء المرزنجوش‏

**موضوع :** نفع شم المرزنجوش للخشام و مائه للعين‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏73 ص‏147 س‏0 ف‏94350

#### کلید واژه : ماء المزن‏

**موضوع :** تكون نطفة المؤمن من أكل والده بقلا أصابتها قطرة من المزن و هي ثمر الجنة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏57 ص‏358 س‏0 ف‏74239

**موضوع :** خلق الله المؤمن من المؤمن و المؤمن من الكافر بأكل أحد أبويه من ندى ماء المزن‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏64 ص‏77 س‏0 ف‏79603

#### کلید واژه : ماء النيل‏

**موضوع :** ذم ماء نيل مصر لإماتته القلب‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏449 س‏0 ف‏79171

**موضوع :** ذم مصر لإماتة مائه للقلب و الأكل في فخارها و غسل الرأس بطينها يورث الدياثة و زوال الغيرة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏451 س‏0 ف‏79192

**موضوع :** ذم مصر لإماتة مائه للقلب و حدوث الدياثة و الزمانة من غسل الرأس بطينه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏450 س‏0 ف‏79178

#### کلید واژه : ماء الهاوية

**موضوع :** الإشارة إلى أسماء أنواع مياه جهنم التي تعذب بها الطواغيت و الفراعنة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏25 ص‏372 س‏0 ف‏35812

**موضوع :** الإشارة إلى أنواع و أسماء المياه الخارجة من أطباق النار و من يعذب بها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏6 ص‏288 س‏0 ف‏8885

#### کلید واژه : ماء الهندباء

**موضوع :** نفع الإكثار من ماء الهندباء لتسهيل القيام لصلاة الليل‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏210 س‏0 ف‏78223

#### کلید واژه : ماء الوجه‏

**موضوع :** ذهاب الهيبة و ماء الوجه من المزاح‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏73 ص‏60 س‏0 ف‏93790

**موضوع :** ذهاب ماء الوجه بالشبع من الطعام‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏100 ص‏258 س‏0 ف‏131423

**موضوع :** ذهاب ماء الوجه و الإيمان و البهاء من كثرة المزاح و الضحك و الكذب‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏69 ص‏259 س‏0 ف‏88131

**موضوع :** زوال ماء الوجه من كثرة المزاح‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏73 ص‏60 س‏0 ف‏93792

**موضوع :** زوال ماء الوجه من كثره المزاح‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏73 ص‏58 س‏0 ف‏93769

#### کلید واژه : ماء الوضوء

**موضوع :** استحباب جعل المطاهر على أبواب المساجد

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏80 ص‏382 س‏0 ف‏110148

**موضوع :** استقاء السجاد ع الماء لوضوئه بنفسه و إعداده قبل النوم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏46 ص‏98 س‏0 ف‏60663

**موضوع :** اشتراط الطهارة في ماء الوضوء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏8 س‏0 ف‏105825

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏58 س‏0 ف‏106018

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏72 س‏0 ف‏106063

**موضوع :** اشتراط طهارة الماء في الوضوء و الشرب‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏72 س‏0 ف‏106056

**موضوع :** اشتراط طهارة ماء الوضوء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏256 س‏9 ف‏14246

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏20 س‏0 ف‏105888

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏23 س‏0 ف‏105909

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏29 س‏0 ف‏105928

**موضوع :** اشتراط ماء الوضوء بالطهارة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏46 ص‏214 س‏0 ف‏61304

**موضوع :** التولية في مقدمات الوضوء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏17 س‏0 ف‏105876

**موضوع :** النهي عن التوضؤ من ماء باشره اليهودي أو النصراني إلا عند الاضطرار

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏278 س‏3 ف‏14500

**موضوع :** جواز التطهر بالماء الآجن الذي ولغ فيه الكلب و السنور إلا مع وجدان غيره‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏58 س‏0 ف‏106016

**موضوع :** جواز التوضؤ بسؤر الحائض إذا كانت تغسل يديها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏115 س‏0 ف‏106236

**موضوع :** جواز الوضوء بما وقع فيه العظاية و الحية و الوزغ أو مات العقرب و الخنفساء و شبهها فيه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏70 س‏0 ف‏106048

**موضوع :** جواز الوضوء من فضل ماء الاستنجاء في الكنيف بشرط نظافة اليد

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏332 س‏0 ف‏106920

**موضوع :** جواز شرب سؤر الحائض و النهي عن التوضؤ به‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏265 س‏16 ف‏14363

**موضوع :** جواز شرب فضل ماء الوضوء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏136 س‏0 ف‏106312

**موضوع :** حرمة شرب المتنجس و التوضؤ منه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏18 س‏0 ف‏105878

**موضوع :** طهارة سور الشاة و البقر و البعير و جواز التوضؤ به‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏287 س‏18 ف‏14614

**موضوع :** عدم جواز الوضوء بسؤر اليهود و النصارى و ولد الزنا و المشرك و المخالف للإسلام‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏52 س‏0 ف‏105982

**موضوع :** كفاية ماء الوضوء و الغسل قدر ما يمكن التدهين به‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏268 س‏0 ف‏106744

**موضوع :** كفاية ماء الوضوء و الغسل ما أمكن التدهين به‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏349 س‏0 ف‏106983

**موضوع :** كفاية مد من الماء للوضوء و صاع للغسل‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏350 س‏0 ف‏106987

**موضوع :** لزوم طهارة ماء الوضوء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏288 س‏14 ف‏14624

#### کلید واژه : ماء الينابيع‏

**موضوع :** صفة أنواع المياه الصالحة أو الضارة للشرب‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏59 ص‏326 س‏9 ف‏75672

#### کلید واژه : ماء برهوت‏

**موضوع :** حشر أرواح الكفار إلى ماء برهوت الواقع بحضرموت‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏6 ص‏289 س‏0 ف‏8890

**موضوع :** وصف ماء برهوت بشر ماء على وجه الأرض‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏6 ص‏289 س‏0 ف‏8893

#### کلید واژه : ماء حضرموت‏

**موضوع :** فضل زمزم على سائر المياه و شرها ماء برهوت بحضرموت‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏448 س‏0 ف‏79166

#### کلید واژه : ماء زمزم‏

**موضوع :** السلامة من إضرار الماء بإبلاغ سلام زمزم و الفرات عليه عند شربه بالليل‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏471 س‏0 ف‏79281

**موضوع :** عد ماء زمزم أفضل المياه و ماء برهوت شرها لحشر أرواح الكفار عنده بالليل‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏96 ص‏244 س‏0 ف‏125857

**موضوع :** فضل تحريك الإناء و إبلاغ سلام زمزم و الفرات على الماء عند شربه بالليل‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏471 س‏0 ف‏79282

**موضوع :** فضل زمزم على سائر المياه و شرها ماء برهوت بحضرموت‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏448 س‏0 ف‏79166

**موضوع :** كون ماء زمزم أحسن مياه الأرض و ماء برهوت أقبحها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏57 ص‏44 س‏0 ف‏73763

#### کلید واژه : ماء سامراء

**موضوع :** حب الهادي ع البقاء في سرمن‏رأى لطيب هوائه و عذوبة مائه و قلة الأمراض فيه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏50 ص‏129 س‏0 ف‏66949

#### کلید واژه : ماء سقر

**موضوع :** الإشارة إلى أسماء أنواع مياه جهنم التي تعذب بها الطواغيت و الفراعنة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏25 ص‏372 س‏0 ف‏35812

**موضوع :** الإشارة إلى أنواع و أسماء المياه الخارجة من أطباق النار و من يعذب بها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏6 ص‏288 س‏0 ف‏8885

#### کلید واژه : ماء لظى‏

**موضوع :** الإشارة إلى أسماء أنواع مياه جهنم التي تعذب بها الطواغيت و الفراعنة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏25 ص‏372 س‏0 ف‏35812

**موضوع :** الإشارة إلى أنواع و أسماء المياه الخارجة من أطباق النار و من يعذب بها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏6 ص‏288 س‏0 ف‏8885

#### کلید واژه : ماء نيسان‏

**موضوع :** بيان فوائد شرب ماء مطر نيسان و كيفية الاستشفاء به‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏95 ص‏419 س‏0 ف‏124512

**موضوع :** تعليم النبي ص أصحابه آداب أخذ ماء مطر نيسان مع ذكر فوائده‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏476 س‏0 ف‏79306

**موضوع :** دلالة آية يهب لمن يشاء إناثا و يهب لمن يشاء الذكور إلخ على حبل العاقر ما يحبه الزوج من شرب ماء نيسان‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏95 ص‏419 س‏0 ف‏124511

#### کلید واژه : مادة الماء

**موضوع :** خلق الماء من خشية الله‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏57 ص‏180 س‏0 ف‏73936

**موضوع :** كون أصل الماء من خشية الله‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏54 ص‏89 س‏0 ف‏71464

#### کلید واژه : مطهرية الماء

**موضوع :** إشارة آية 11 سورة الأنفال و 48 سورة الفرقان إلى تفضل الله على المسلمين خاصة بجعل الماء طهورا لهم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏22 ص‏444 س‏0 ف‏29969

**موضوع :** اشتراط إطلاق الماء في التطهير به‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏39 س‏0 ف‏105945

**موضوع :** انحصار المطهرية في الماء المطلق و التراب‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏39 س‏0 ف‏105947

**موضوع :** تسهيل الله على المسلمين بجعل الماء طهورا لهم و فرضه على الأمم السابقة قرض النجاسة من أجسادهم إذا أصابتهم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏17 ص‏290 س‏7 ف‏22877

**موضوع :** تطهر الأمم السالفة بقرض النجاسة عن أبدانهم و تكريم أمة النبي ص بجعل الماء مطهرا لهم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏42 س‏12 ف‏12673

**موضوع :** تطهير الماء لكل متنجس و عدم تطهره بالمطهرات‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏8 س‏0 ف‏105826

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏8 س‏0 ف‏105827

**موضوع :** تميز النبي ص عن سائر الأنبياء ع في باب الطهارة بجعل الماء مطهرا لأمته من النجاسة و عدم تنجس كثيره بها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏16 ص‏332 س‏0 ف‏21841

**موضوع :** طهارة الماء و مطهريته‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏10 س‏0 ف‏105833

**موضوع :** طهورية الماء و تنجسه بتغير لونه و طعمه و ريحه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏9 س‏0 ف‏105828

**موضوع :** مطهرية الماء لجميع الأنجاس‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏10 س‏0 ف‏105838

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏150 س‏0 ف‏106340

#### کلید واژه : ملائكة الماء

**موضوع :** تحية الملك الموكل بالماء عليا ع‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏39 ص‏109 س‏0 ف‏49567

**موضوع :** توكيل الملائكة بالريح و الماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏57 ص‏21 س‏0 ف‏73730

**موضوع :** كيفية معانقة الملك الموكل بالماء مع علي‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏39 ص‏109 س‏0 ف‏49568

#### کلید واژه : ملائكة المياه‏

**موضوع :** تسمية الفرس اليوم العاشر من الشهر و الملك الموكل بالبحار و المياه بآبان‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏94 ص‏135 س‏0 ف‏123683

#### کلید واژه : ملوحة الماء

**موضوع :** عذوبة و رداءة الماء تبعا لقبوله و إنكاره لولاية أهل البيت ع‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏43 ص‏320 س‏0 ف‏57648

#### کلید واژه : ملوحة المياه‏

**موضوع :** عذوبة كل ماء أقرت بولاية أمير المؤمنين ص و ملوحة ما أنكرتها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏27 ص‏262 س‏0 ف‏38606

**موضوع :** ملوحة و مرارة بعض العيون لعدم استجابتهما دعاء نوح ع مياه الأرض للطوفان‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏11 ص‏317 س‏0 ف‏16341

#### کلید واژه : منافع الماء

**موضوع :** الإشارة إلى منافع كثيرة للماء من تليين الأشربة و تنظيف الأبدان و سائر أعمال الإنسان‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏3 ص‏122 س‏11 ف‏3977

#### کلید واژه : منع الماء

**موضوع :** النهي عن الصدقة على الناصب و الزيدية حتى بالماء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏69 ص‏179 س‏0 ف‏87809

**موضوع :** ثبوت اللعن على المتغوط في ظل النزال و المانع الماء المنتاب و الساد الطريق المسلوك‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏69 ص‏114 س‏0 ف‏87502

**موضوع :** ثبوت اللعن على المتغوط في ظل النزال و المانع الماء المنتاب و الساد الطريق المقربة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏69 ص‏112 س‏0 ف‏87501

**موضوع :** دفع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص عسكر معاوية عن الفرات بصفين و إباؤه من حظر الماء عليهم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏41 ص‏132 س‏0 ف‏53377

**موضوع :** شدة عذاب و حساب من بايع الإمام ع للدنيا و الحالف على سلعته كاذبا و مانع الماء لابن السبيل‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏64 ص‏185 س‏0 ف‏79857

**موضوع :** عقوبة من منع فضل الماء بحجبه عن الله في القيامة و عدم تزكية أعماله و شدة العذاب‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏101 ص‏253 س‏0 ف‏133881

**موضوع :** قضاء النبي ص بعدم منع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏2 ص‏276 س‏0 ف‏3055

**موضوع :** قضاء النبي ص في مشارب النخل بعدم منع فضل مائها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏2 ص‏276 س‏0 ف‏3054

**موضوع :** لعن المانع عن المياه العامة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏178 س‏0 ف‏106414

**موضوع :** لعن من منع الماء المنتاب‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏101 ص‏255 س‏0 ف‏133893

**موضوع :** منع أبي أيوب الأعور السلمي الماء عن جيش أمير المؤمنين ع في صفين و طرد الحسين ع له‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏44 ص‏266 س‏0 ف‏58657

#### کلید واژه : مياه البحار

**موضوع :** منافع الماء الكثير المتراكم في البحار

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏3 ص‏122 س‏17 ف‏3978

#### کلید واژه : مياه البدن‏

**موضوع :** تكوين جسد آدم ع من أربع طينات و أربع مياه و جعل الماء العذب في حلقه و المر في أذنيه و المالح في عينيه و المنتن في منخريه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏12 س‏0 ف‏12451

**موضوع :** جعل الماء العذب في حلق الإنسان و المالح في عينيه و المر في أذنيه و المنتن في منخريه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏11 ص‏102 س‏0 ف‏15529

**موضوع :** جعل ماء العين ملحا صونا من الذوبان و ماء الأذن مرا صونا من الهوام و ماء الفم عذبا لذوق الطعوم و صون المني في الظهر

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏58 ص‏253 س‏0 ف‏74715

#### کلید واژه : مياه الرياحين‏

**موضوع :** جواز شرب ماء المضاف دون التطهير به و بيان أمثلته‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏77 ص‏39 س‏0 ف‏105946

#### کلید واژه : مياه الطوفان‏

**موضوع :** إشارة آية يا أرض ابلعي ماءك إلى امتناع الأرض من بلع ماء السماء فصار بحرا محيطا بالدنيا

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏11 ص‏337 س‏0 ف‏16442

**موضوع :** إشارة آية يا أرض ابلعي ماءك إلى عدم بلعها ماء السماء فصار بحرا محيطا بالدنيا

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏11 ص‏324 س‏0 ف‏16380

#### کلید واژه : مياه العيون‏

**موضوع :** جريان العيون الغزيرة من ماء الثلوج‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏3 ص‏127 س‏19 ف‏3994

#### کلید واژه : مياه الكبريت‏

**موضوع :** المياه التي لم تجب دعوة نوح ع‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏11 ص‏316 س‏0 ف‏16334

**موضوع :** النهي عن التداوي بالعيون الحارة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏480 س‏0 ف‏79311

**موضوع :** النهي عن التداوي بالمياه الحارة و الكبريتية لكونها ملعونة عند عصيانها أمر نوح ع‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏481 س‏0 ف‏79313

**موضوع :** النهي عن التداوي بالمياه الحارة و الكبريتية لكونها من فيح جهنم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏480 س‏0 ف‏79310

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏480 س‏0 ف‏79312

**موضوع :** تفسير السبعة أبحر بعين الكبريت و النمر و البرهوت و طبرية و حمة ماسبذان و إفريقية و عين بحرون‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏10 ص‏388 س‏15 ف‏15182

**موضوع :** تفسير السبعة أبحر بعين الكبريت و عين اليمن و عين البرهوت و حمة ماسبذان و حمة إفريقية و عين باجوران‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏4 ص‏151 س‏0 ف‏5278

**موضوع :** تفسير السبعة أبحر بعين الكبريت و عيون اليمن و برهوت و طبرية و حمة ماسبذان و إفريقية و عين باحوران‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏50 ص‏166 س‏8 ف‏67032

**موضوع :** تفسير سبعة أبحر بعيون الكبريت و اليمن و البرهوت و الطبرية و حمة ماسبذان و إفريقية و عين باحوران‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏24 ص‏174 س‏0 ف‏33365

**موضوع :** علة نتن و مرارة الماء المر و ماء الكبريت‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏11 ص‏316 س‏0 ف‏16336

**موضوع :** نتن و مرارة الماء المر و ماء الكبريت لعدم استجابتهما دعاء نوح ع مياه الأرض للطوفان‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏11 ص‏317 س‏0 ف‏16340

**موضوع :** نهي النبي ص عن الاستشفاء بالحميات و تفسيرها بالعيون الحارة فيها رائحة الكبريت‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏8 ص‏315 س‏0 ف‏11440

#### کلید واژه : مياه المدينة

**موضوع :** تعليم النبي ص أهل المدينة إصلاح رداءة مائهم بنبذ تمرات فيه قبل شربه و التطهر منه‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏47 ص‏228 س‏0 ف‏63471

#### کلید واژه : مياه جهنم‏

**موضوع :** الإشارة إلى أسماء أنواع مياه جهنم التي تعذب بها الطواغيت و الفراعنة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏25 ص‏372 س‏0 ف‏35812

**موضوع :** الإشارة إلى أنواع و أسماء المياه الخارجة من أطباق النار و من يعذب بها

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏6 ص‏288 س‏0 ف‏8885

**موضوع :** النهي عن التداوي بالعيون الحارة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏480 س‏0 ف‏79311

**موضوع :** النهي عن التداوي بالمياه الحارة و الكبريتية لكونها من فيح جهنم‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏480 س‏0 ف‏79310

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏480 س‏0 ف‏79312

#### کلید واژه : نفع الماء

**موضوع :** نفع السكر و الماء المقلي لكل شي‏ء بدون إضرار و نفع البارد منه للصفراء و الحمى و الهضم و إذابة فضول المعدة

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏458 س‏0 ف‏79220

#### کلید واژه : نوح ع و المياه‏

**موضوع :** النهي عن التداوي بالمياه الحارة و الكبريتية لكونها ملعونة عند عصيانها أمر نوح ع‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏63 ص‏481 س‏0 ف‏79313

**موضوع :** ملوحة و مرارة بعض العيون لعدم استجابتهما دعاء نوح ع مياه الأرض للطوفان‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏11 ص‏317 س‏0 ف‏16341

**موضوع :** نتن و مرارة الماء المر و ماء الكبريت لعدم استجابتهما دعاء نوح ع مياه الأرض للطوفان‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏11 ص‏317 س‏0 ف‏16340

#### کلید واژه : وفور الماء

**موضوع :** توفير الماء للإنسان لبقائه و عيشه به و جعل الخبز صعب التحصيل ليهتم و يتحرك و يشتغل بتحصيله‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏3 ص‏87 س‏8 ف‏3796

**موضوع :** حقارة أحلى مشروبات الدنيا و هو الماء لإباحته و وفوره على الأرض‏

**آدرس :**  بحارالانوار ج‏75 ص‏11 س‏0 ف‏99694

## آب در نرم افزار جامع التفاسیر نور

در این نرم افزار اطلاعات مربوط به آب بسیار زیاد است ولی ما در منابع این نرم افزار در هر جا در عنوان بحث موضوع أب یا الماء بوده را آوردیم و یک سطر توضیح و فیش مربوطه که محقق با مطالعه آن تشخیص دهد که مربوطه به بحث تحقیقی ایشان هست یانه

#### آب

وجوه قرآن / متن‏ج‏1 / 82 / و وجه دوم حميم بمعنى آب گرم بود ..... ص : 82

و وجه دوم حميم بمعنى آب‏ گرم بود

وجوه قرآن / متن‏ج‏1 / 197 / و وجه سيم ظلمات بمعنى تاريكى شب و تاريكى آب و تاريكى شكم ماهى بود ..... ص : 197

و وجه سيم ظلمات بمعنى تاريكى شب و تاريكى آب‏ و تاريكى شكم ماهى بود

وجوه قرآن / متن‏ج‏1 / 210 / و وجه دوم عين بمعنى چشمه آب بهشت بود ..... ص : 210

و وجه دوم عين بمعنى چشمه آب‏ بهشت بود

وجوه قرآن / متن‏ج‏1 / 259 / وجه نخستين مآء بمعنى آب بود ..... ص : 259

وجه نخستين مآء بمعنى آب‏ بود

وجوه قرآن / متن‏ج‏1 / 259 / و وجه چهارم مآء بمعنى آب جوى بهشت بود ..... ص : 259

و وجه چهارم مآء بمعنى آب‏ جوى بهشت بود

وجوه قرآن / متن‏ج‏1 / 260 / و وجه پنجم مآء بمعنى آب منى بود ..... ص : 260

و وجه پنجم مآء بمعنى آب‏ منى بود

وجوه قرآن / متن‏ج‏1 / 270 / وجه نخستين مستقر بمعنى آب منى مرد بود ..... ص : 270

وجه نخستين مستقرّ بمعنى آب‏ منى مرد بود

وجوه قرآن / متن‏ج‏1 / 276 / وجه نخستين موت بمعنى آب منى بود ..... ص : 276

وجه نخستين موت بمعنى آب‏ منى بود

وجوه قرآن / متن‏ج‏1 / 279 / و وجه چهارم ميت بمعنى آب منى بود ..... ص : 279

و وجه چهارم ميّت بمعنى آب‏ منى بود

ترجمه قرآن / 577 / نره آب ..... ص : 577

نره آب‏

تفسير شاهى او آيات الأحكام / ج‏1 / 19 / پنجم - آن كه غسل عبارتست از جارى گردانيدن آب بر محل ..... ص : 19

پنجم- آن كه غسل عبارتست از جارى گردانيدن آب‏ بر محل‏

ترجمه تفسير كاشف / ج‏1 / 234 / تقاضاى آب از طرف موسى ..... ص : 234

تقاضاى آب‏ از طرف موسى‏

ترجمه تفسير كاشف / ج‏8 / 267 / آب ..... ص : 267

آب‏

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / مقدمه‏اول / 291 / زدن عصا بر سنگ براى آب ..... ص : 291

زدن عصا بر سنگ براى آب‏

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / ج‏1 / 59 / آب خواستن بنى اسرائيل ..... ص : 59

آب‏ خواستن بنى اسرائيل‏

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / ج‏1 / 68 / آب تنزيه ..... ص : 68

آب‏ تنزيه‏

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / ج‏1 / 94 / ابراهيم(ع) سر چشمه است. آب را از سر چشمه بايد بررسى كرد ..... ص : 94

ابراهيم (ع) سر چشمه است. آب‏ را از سر چشمه بايد بررسى كرد

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / ج‏2 / 280 / آب خواستن بنى اسرائيل در صحراء ..... ص : 280

آب‏ خواستن بنى اسرائيل در صحراء

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / ج‏3 / 20 / وضع آب و محل مسلمانان در«بدر» ..... ص : 20

وضع آب‏ و محل مسلمانان در «بدر»

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / ج‏6 / 288 / جهت اهميت دادن قرآن مجيد به آب ..... ص : 288

جهت اهميت دادن قرآن مجيد به آب‏

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / ج‏6 / 293 / آب ..... ص : 293

آب‏

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / ج‏7 / 63 / نعمت آب ..... ص : 63

نعمت آب‏

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / تعليقه‏1ج‏7 / 151 / آب وضوء و پوست بدن ..... ص : 151

آب‏ وضوء و پوست بدن‏

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / تعليقه‏1ج‏7 / 186 / آب تنزيه ..... ص : 186

آب‏ تنزيه‏

حجة التفاسير و بلاغ الإكسير / تعليقه‏2ج‏7 / 466 / مريض، مسافر، فاقد آب ..... ص : 466

مريض، مسافر، فاقد آب‏

تفسير قرآن صفى على شاه / 550 / در بيان فرار كردن حضرت موسى«ع» از مصر و رسيدن بر سر آب مدين و ديدن دختران شعيب«ع» را بر سر آب ..... ص : 550

در بيان فرار كردن حضرت موسى «ع» از مصر و رسيدن بر سر آب‏ مدين و ديدن دختران شعيب «ع» را بر سر آب‏

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 35 / آب: ..... ص : 35

آب‏:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 35 / 1. آب، نعمت الهى: ..... ص : 35

1. آب‏، نعمت الهى:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 36 / 2. آب، آيه الهى: ..... ص : 36

2. آب‏، آيه الهى:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 37 / عرش خدا بر آب: ..... ص : 37

عرش خدا بر آب‏:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 40 / نقش آب ..... ص : 40

نقش آب‏

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 48 / تأثير تقوا و استغفار بر فراوانى آب: ..... ص : 48

تأثير تقوا و استغفار بر فراوانى آب‏:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 55 / تشبيه وتمثيل به آب: ..... ص : 55

تشبيه وتمثيل به آب‏:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 57 / آب در آخرت: ..... ص : 57

آب‏ در آخرت:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 66 / آب ميوه در داستان عزير: ..... ص : 66

آب‏ ميوه در داستان عُزَير:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 66 / آب ميوه در داستان يوسف: ..... ص : 66

آب‏ ميوه در داستان يوسف:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 67 / آب ميوه از آيات الهى: ..... ص : 67

آب‏ ميوه از آيات الهى:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 364 / 5. آب، باد، باران، رعد و برق و دريا: ..... ص : 364

5. آب‏، باد، باران، رعد و برق و دريا:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏1 / 449 / 1. تبخير آب: ..... ص : 449

1. تبخير آب‏:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏2 / 541 / 3. جارى شدن جوى آب از كنار مريم عليها السلام: ..... ص : 541

3. جارى شدن جوى آب‏ از كنار مريم عليها السلام:

دايرة المعارف قرآن كريم / ج‏3 / 606 / 9. پيدايش حيات از آب: ..... ص : 606

9. پيدايش حيات از آب‏:

معارف قرآن / ج‏4 / 71 / آب و حيات موجودات ..... ص : 71

آب‏ و حيات موجودات‏

تعاليم قرآنى / ج‏4 / 109 / آب و حيات موجودات ..... ص : 109

آب‏ و حيات موجودات‏

فرهنگ موضوعى تفاسير / ج‏1 / 17 / آب ..... ص : 17

آب‏

ترجمه تفسير الميزان / ج‏1 / 608 / اهميت آب و چگونگى پيدايش باران و بارش آن ..... ص : 608

[اهميت آب‏ و چگونگى پيدايش باران و بارش آن‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏8 / 124 / سعادت و شقاوت آدمى، به نحو اقتضاء نه عليت، ارتباط مستقيمى با آب و گل(مواد اصلى) او دارد ..... ص : 124

[سعادت و شقاوت آدمى، به نحو اقتضاء نه عليت، ارتباط مستقيمى با آب‏ و گل (مواد اصلى) او دارد]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏8 / 127 / بررسى رواياتى كه مى‏گويند خلقت انسان منتهى به آب گوار و آب تلخ و شور است ..... ص : 127

[بررسى رواياتى كه مى‏گويند خلقت انسان منتهى به آب‏ گوار و آب‏ تلخ و شور است‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏15 / 181 / تشبيه اعمال غير مؤمنين به سرابى كه تشنه آن را آب مى‏پندارد و نكاتى كه اين تشبيه افاده مى‏كند ..... ص : 181

[تشبيه اعمال غير مؤمنين به سرابى كه تشنه آن را آب‏ مى‏پندارد و نكاتى كه اين تشبيه افاده مى‏كند]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏15 / 316 / تشبيه انقسام مردم به مؤمن و كافر، به آب دو دريا(يكى گوارا و ديگرى ناگوار) و به خلقت زن و مرد از نطفه ..... ص : 316

[تشبيه انقسام مردم به مؤمن و كافر، به آب‏ دو دريا (يكى گوارا و ديگرى ناگوار) و به خلقت زن و مرد از نطفه‏]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏19 / 233 / اثبات ربوبيت پروردگار با بر شمردن سه تا از مهمترين حوائج مردم: زراعت، آب و آتش ..... ص : 233

[اثبات ربوبيت پروردگار با بر شمردن سه تا از مهمترين حوائج مردم: زراعت، آب‏ و آتش‏]

تفسير نمونه / ج‏1 / 271 / تفسير: جوشيدن چشمه آب در بيابان ..... ص : 271

تفسير: جوشيدن چشمه آب‏ در بيابان‏

تفسير نمونه / ج‏15 / 121 / تفسير: دو درياى آب شيرين و شور در كنار هم ..... ص : 121

تفسير: دو درياى آب‏ شيرين و شور در كنار هم‏

تفسير نمونه / ج‏18 / 200 / درياى آب شيرين و شور يكسان نيستند! ..... ص : 200

درياى آب‏ شيرين و شور يكسان نيستند!

تفسير نمونه / ج‏23 / 254 / تفسير: اين آب و آتش از كيست؟ ..... ص : 254

تفسير: اين آب‏ و آتش از كيست؟

تفسير نمونه / ج‏24 / 355 / تفسير: چه كسى آب جارى در اختيار شما قرار مى‏دهد؟ ..... ص : 355

تفسير: چه كسى آب‏ جارى در اختيار شما قرار مى‏دهد؟

تفسير نمونه / ج‏26 / 372 / تفسير: نقشه‏هاى دشمنان را نقش بر آب مى‏كنم! ..... ص : 372

تفسير: نقشه‏هاى دشمنان را نقش بر آب‏ مى‏كنم!

تفسير احسن الحديث / ج‏4 / 501 / باريدن آب و جوشيدن آن توأم با اعجاز بود: ..... ص : 501

باريدن آب‏ و جوشيدن آن توأم با اعجاز بود:

تفسير احسن الحديث / ج‏4 / 502 / آب تا كجا بالا آمد؟ ..... ص : 502

آب‏ تا كجا بالا آمد؟

پيام قرآن / ج‏2 / 80 / 1 - نقش بر آب ..... ص : 80

1- نقش بر آب‏

پيام قرآن / ج‏2 / 281 / 8 - استفاده طبى از آب دريا ..... ص : 281

8- استفاده طبى از آب‏ دريا

نور ملكوت قرآن / ج‏1 / 145 / خدمت به مادر به واسطه آب دادن در شب تار و كشف حجاب ملكوت ..... ص : 145

[خدمت به مادر به واسطه آب‏ دادن در شب تار و كشف حجاب ملكوت‏]

نور ملكوت قرآن / ج‏2 / 561 / كتاب«آيات شيطانى» و نوشته‏هائى نظير«مقاله بسط و قبض» از يك چشمه آب مى‏خورند ..... ص : 561

[كتاب «آيات شيطانى» و نوشته‏هائى نظير «مقاله بسط و قبض» از يك چشمه آب‏ مى‏خورند]

يكصد و هشتاد پرسش و پاسخ / 304 / 85 - چرا امام حسن عليه السلام از كوزه زهرآلود آب نوشيد و چرا امام هشتم عليه السلام انگور زهرآلود تناول فرمود؟ ..... ص : 304

85- چرا امام حسن عليه السلام از كوزه زهرآلود آب‏ نوشيد و چرا امام هشتم عليه السلام انگور زهرآلود تناول فرمود؟

غدير در قرآن، قرآن در غدير / ج‏3 / 273 / آب در آسياب ابليس نريزيم ..... ص : 273

آب‏ در آسياب ابليس نريزيم‏

مثالهاى زيباى قرآن / ج‏1 / 210 / ميوه‏هاى مختلف از آب و هوا و زمين واحد! ..... ص : 210

ميوه‏هاى مختلف از آب‏ و هوا و زمين واحد!

ستارگان از ديدگاه قرآن / متن / 82 / آب ماده زندگى ..... ص : 82

آب‏ ماده زندگى‏

ترجمه قرآن / ج‏2 / 296 / بخش نهم - گفتند: جام آب ملك گم كرده‏ايم. ..... ص : 296

بخش نهم- گفتند: جام آب‏ ملك گم كرده‏ايم.

ترجمه قرآن / ج‏3 / 125 / بخش پنجم - و اوست كه بشر را از آب آفريد ..... ص : 125

بخش پنجم- و اوست كه بشر را از آب‏ آفريد

#### الماء

تفسير القرآن العظيم / ج‏1 / 61 / قوله: و أنزل من السماء ماء ..... ص : 61

قوله: وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً

تفسير القرآن العظيم / ج‏1 / 146 / قوله: و إن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ..... ص : 146

قوله: وَ إِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ

تفسير القرآن العظيم / ج‏1 / 274 / قوله: و ما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها و بث فيها من كل دابة ..... ص : 274

قوله: وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ

تفسير القرآن العظيم / ج‏3 / 933 / من جعل منع ماء السيول و العيون و الأودية و طروق الفحل بجعل من الكبائر. ..... ص : 933

من جعل منع ماء السيول و العيون و الأودية و طروق الفحل بجعل من الكبائر.

تفسير القرآن العظيم / ج‏3 / 962 / قوله تعالى: فلم تجدوا ماء ..... ص : 962

قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً

تفسير القرآن العظيم / ج‏4 / 1358 / قوله عز و جل: و هو الذي أنزل من السماء ماء ..... ص : 1358

قوله عز و جل: وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً

تفسير القرآن العظيم / ج‏5 / 1490 / قوله تعالى: و نادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ..... ص : 1490

قوله تعالى: وَ نادى‏ أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ

تفسير القرآن العظيم / ج‏5 / 1665 / قوله تعالى: و ينزل عليكم من السماء ماء ..... ص : 1665

قوله تعالى: وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً

تفسير القرآن العظيم / ج‏6 / 1940 / قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ..... ص : 1940

قوله تعالى: إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ

تفسير القرآن العظيم / ج‏6 / 2005 / قوله تعالى: و كان عرشه على الماء ..... ص : 2005

قوله تعالى: وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ

تفسير القرآن العظيم / ج‏6 / 2035 / قوله تعالى: قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ..... ص : 2035

قوله تعالى: قالَ سَآوِي إِلى‏ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ

تفسير القرآن العظيم / ج‏6 / 2036 / قوله تعالى: و قيل يا أرض ابلعي ماءك ..... ص : 2036

قوله تعالى: وَ قِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏6 / 2036 / قوله تعالى: و غيض الماء ..... ص : 2036

قوله تعالى: وَ غِيضَ الْماءُ

تفسير القرآن العظيم / ج‏7 / 2221 / قوله: يسقى بماء واحد. ..... ص : 2221

قوله: يُسْقى‏ بِماءٍ واحِدٍ.

تفسير القرآن العظيم / ج‏7 / 2238 / قوله تعالى: و يسقى من ماء صديد يتجرعه ..... ص : 2238

قوله تعالى: وَ يُسْقى‏ مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏7 / 2358 / قوله: بماء كالمهل ..... ص : 2358

قوله: بِماءٍ كَالْمُهْلِ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏8 / 2451 / قوله تعالى: و جعلنا من الماء كل شي‏ء حي.. ..... ص : 2451

قوله تعالى: وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ‏ءٍ حَيٍّ ..

تفسير القرآن العظيم / ج‏8 / 2611 / قوله: يحسبه الظمآن ماء. ..... ص : 2611

قوله: يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً.

تفسير القرآن العظيم / ج‏8 / 2620 / قوله: و الله خلق كل دابة من ماء. ..... ص : 2620

قوله: وَ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ.

تفسير القرآن العظيم / ج‏8 / 2705 / قوله تعالى: و أنزلنا من السماء ماء طهورا ..... ص : 2705

قوله تعالى: وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً

تفسير القرآن العظيم / ج‏8 / 2710 / قوله تعالى: و هو الذي خلق من الماء بشرا ..... ص : 2710

قوله تعالى: وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً

تفسير القرآن العظيم / ج‏9 / 2906 / قوله تعالى: و أنزل لكم من السماء ماء ..... ص : 2906

قوله تعالى: وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً

تفسير القرآن العظيم / ج‏9 / 2961 / قوله تعالى: و لما ورد ماء مدين ..... ص : 2961

قوله تعالى: وَ لَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏9 / 3111 / قوله تعالى: أ و لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز ..... ص : 3111

قوله تعالى: أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْماءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ

تفسير القرآن العظيم / ج‏10 / 3249 / قوله تعالى: أ لم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ..... ص : 3249

قوله تعالى: أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ‏

تفسير القرآن العظيم / ج‏10 / 3298 / قوله تعالى: أنهار من ماء غير آسن ..... ص : 3298

قوله تعالى: أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ‏

تفسير النسائى / ج‏1 / 385 / [88] قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا[43] ..... ص : 385

[88] قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [43]

تفسير النسائى / ج‏1 / 582 / [183] قوله تعالى: و كان عرشه على الماء[7] ..... ص : 582

[183] قوله تعالى: وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ [7]

تفسير النسائى / ج‏1 / 617 / [198] قوله تعالى: و يسقى من ماء صديد[16] يتجرعه‏[17] ..... ص : 617

[198] قوله تعالى: وَ يُسْقى‏ مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ [16] يَتَجَرَّعُهُ‏ [17]

احكام القرآن / ج‏4 / 10 / باب وجوب التيمم عند عدم الماء ..... ص : 10

باب وجوب التيمم عند عدم الماء

الاقتباس من القرآن الكريم / ج‏1 / 272 / شعر لمساور الوراق في العسل و ماء السماء ..... ص : 272

[شعر لمساور الوراق في العسل و ماء السماء]

الاقتباس من القرآن الكريم / ج‏2 / 391 / فصل في الماء ..... ص : 391

فصل في الماء

الاقتباس من القرآن الكريم / ج‏2 / 392 / قول بعض المفسرين في ماء البحر ..... ص : 392

[قول بعض المفسرين في ماء البحر]

الاقتباس من القرآن الكريم / ج‏2 / 392 / بعث ملك الروم إلى معاوية بقارورة و ابن عباس يملؤها ماء ..... ص : 392

[بعث ملك الروم إلى معاوية بقارورة و ابن عباس يملؤها ماء]

النور المشتعل من كتاب ما نزل من القرآن فى على عليه السلام / 112 / [و مما أنزل الله تعالى من القرآن الكريم و أوله رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) فيه و في صنوه علي(كرم الله وجهه) الآية الرابعة من سورة الرعد(13) و هو قوله عز اسمه‏]:[و في الأرض قطع متجاورات‏] و جنات من أعناب و زرع و نخيل صنوان و غير صنوان‏[يسق

[و ممّا أنزل اللّه تعالى من القرآن الكريم و أوّله رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فيه و في صنوه عليّ (كرم اللّه وجهه) الآية الرابعة من سورة الرعد (13) و هو قوله عزّ اسمه‏]: [وَ فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ‏] وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ [يُسْقى‏ بِماءٍ واحِدٍ] [4/ الرّعد: 13].

سيماى امام على (ع) در قرآن / 222 / 112 و از سوره فرقان نازل شده است: و هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا ..... ص : 222

112 و از سوره فرقان نازل شده است: وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً

الوجوه و النظائر لالفاظ كتاب الله العزيز / ج‏2النص / 214 / تفسير الماء على ثلاثة أوجه ..... ص : 214

\*\*\* تفسير الماء على ثلاثة أوجه‏

قصص الأنبياء / ج‏2 / 221 / [معجزة الماء و الطعام‏] ..... ص : 221

[معجزة الماء و الطعام‏]

متشابه القرآن و مختلفه / ج‏2 / 161 / فصل في طهارة الماء ..... ص : 161

فصل [في طهارة الماء]

مفردات ألفاظ القرآن / 784 / ماء ..... ص : 784

ماء

ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن / ج‏4 / 269 / مائه ..... ص : 269

مائه‏

التفسير الكبير / ج‏13 / 82 / في قوله تعالى و هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شي‏ء ..... ص : 82

[في قوله تعالى‏ وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ]

التفسير الكبير / ج‏15 / 461 / في قوله تعالى و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به و يذهب عنكم رجز الشيطان ..... ص : 461

[في قوله تعالى‏ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ‏]

التفسير الكبير / ج‏19 / 179 / في قوله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ..... ص : 179

[في قوله تعالى‏ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ‏]

التفسير الكبير / ج‏20 / 231 / في قوله تعالى و الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ..... ص : 231

[في قوله تعالى‏ وَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها]

التفسير الكبير / ج‏24 / 399 / في قوله تعالى و الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ..... ص : 399

[في قوله تعالى‏ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً]

التفسير الكبير / ج‏29 / 296 / في قوله تعالى و فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء ..... ص : 296

[في قوله تعالى‏ وَ فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْماءُ]

رحمة من الرحمن فى تفسير و اشارات القرآن / ج‏1 / 524 / الماء و هو العنصر الأعظم في الإنسان أقوى من النار و هو العنصر الأعظم في الجان ..... ص : 524

[الماء و هو العنصر الأعظم في الإنسان أقوى من النار و هو العنصر الأعظم في الجان‏]

رحمة من الرحمن فى تفسير و اشارات القرآن / ج‏2 / 325 / - إشارة - بالماء حياة الأحياء ..... ص : 325

[- إشارة- بالماء حياة الأحياء]

رحمة من الرحمن فى تفسير و اشارات القرآن / ج‏4 / 482 / لما ذا يعتز الإنسان و يعلو و يتكبر و هو مخلوق من ماء مهين؟! ..... ص : 482

[لما ذا يعتز الإنسان و يعلو و يتكبر و هو مخلوق من ماء مهين؟!]

اعراب القراءات الشواذ / ج‏2 / 268 / 7 - قوله تعالى:«الماء»: ..... ص : 268

7- قوله تعالى: «الْماءُ»:

اعراب القراءات الشواذ / ج‏2 / 314 / 2 - قوله تعالى:«طغى الماء». ..... ص : 314

2- قوله تعالى: «طَغَى الْماءُ».

تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم / ج‏2 / 200 / (في أن الماء أصل في تكوين الخلق و بيان جواهر الفرد) ..... ص : 200

(في أنّ الماء أصل في تكوين الخلق و بيان جواهر الفرد)

تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم / ج‏2 / 407 / (في تفسير قول علي(ع): أنا النقطة و: كنت وليا و آدم بين الماء و الطين) ..... ص : 407

(في تفسير قول علي (ع): أنا النقطة و: كنت وليا و آدم بين الماء و الطين)

تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم / ج‏4 / 46 / (الماء الحقيقي و هو عبارة عن العلوم و المعارف الإلهية) ..... ص : 46

(الماء الحقيقي و هو عبارة عن العلوم و المعارف الإلهيّة)

تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم / ج‏4 / 47 / (المراد من الماء هو العلم) ..... ص : 47

(المراد من الماء هو العلم)

تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم / ج‏4 / 252 / (في أن الماء هو العلم) ..... ص : 252

(في أنّ الماء هو العلم)

تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم / ج‏5 / 116 / (في معنى الماء و أقسامه) ..... ص : 116

(في معنى الماء و أقسامه)

تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم / ج‏5 / 117 / (الماء بمعنى العلم) ..... ص : 117

(الماء بمعنى العلم)

المعتمد من المنقول فيما اوحى الى الرسول صلى الله عليه و سلم / 18 / خاتمة في أن القرآن لا يغسله الماء ..... ص : 18

خاتمة في أن القرآن لا يغسله الماء

المعتمد من المنقول فيما اوحى الى الرسول صلى الله عليه و سلم / 62 / في استمنان الماء و اشتراك الرزق من السماء بها: ..... ص : 62

في استمنان الماء و اشتراك الرزق من السماء بها:

تفسير الثمرات اليانعه و الاحكام الواضحه القاطعه / ج‏2 / 325 / الفرع الرابع إذا خلط مع اللبن ما يغلبه من ماء أو طعام.. ..... ص : 325

الفرع الرابع [إذا خلط مع اللبن ما يغلبه من ماء أو طعام ..]

تفسير الثمرات اليانعه و الاحكام الواضحه القاطعه / ج‏3 / 70 / البحث الثاني هل يشترط في حق المريض أن لا يجد الماء أم لا؟ ..... ص : 70

البحث الثاني هل يشترط في حق المريض أن لا يجد الماء أم لا؟

تفسير الثمرات اليانعه و الاحكام الواضحه القاطعه / ج‏3 / 70 / في التيمم المريض الواجد الماء وجوه ..... ص : 70

[في التيمم المريض الواجد الماء وجوه‏]

تفسير الثمرات اليانعه و الاحكام الواضحه القاطعه / ج‏3 / 74 / المسألة الأولى: استدل أهل المذهب على أنه لا واسطة بين الماء و التراب بهذه الآية ..... ص : 74

[المسألة] الأولى: استدل أهل المذهب على أنه لا واسطة بين الماء و التراب بهذه الآية

تفسير الثمرات اليانعه و الاحكام الواضحه القاطعه / ج‏3 / 83 / الفرع الرابع إذا لم يجد المصلي ماء و لا ترابا فما تكليفه و قد أمر بالصلاة بقوله تعالى في سورة الإسراء: أقم الصلاة؟ ..... ص : 83

الفرع الرابع إذا لم يجد المصلي ماء و لا ترابا فما تكليفه و قد أمر بالصلاة بقوله تعالى في سورة الإسراء: أَقِمِ الصَّلاةَ؟

تفسير الثمرات اليانعه و الاحكام الواضحه القاطعه / ج‏3 / 198 / المسألة الأولى في بيان ما يحل من حيوانات الماء. ..... ص : 198

[المسألة] الأولى في بيان ما يحل من حيوانات الماء.

تفسير الثمرات اليانعه و الاحكام الواضحه القاطعه / ج‏3 / 201 / [المسألة] الخامسة في طير الماء، ..... ص : 201

[المسألة] الخامسة في طير الماء،

كنز العرفان فى فقه القرآن / ج‏1 / 26 / 9 -«فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه» ..... ص : 26

9- «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ»

كنز العرفان فى فقه القرآن / ج‏1 / 40 / 1 - إن غير الماء من المائعات لا يطهر ..... ص : 40

1- إنّ غير الماء من المائعات لا يطهّر

كنز العرفان فى فقه القرآن / ج‏2 / 9 / الخامسة و انزلنا من السماء ماء مباركا ..... ص : 9

الخامسة [وَ انْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً]

كنز العرفان فى فقه القرآن / ج‏2 / 313 / الرابعة و جعلنا من الماء كل شي‏ء حي. ..... ص : 313

الرابعة وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ‏ءٍ حَيٍ‏.

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏1 / 420 / فصل في أوجه ورود لفظ الماء ..... ص : 420

فصل في أوجه ورود لفظ الماء

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏3 / 124 / فصل في أن إنزال الماء من السماء آية دالة على وجود الصانع ..... ص : 124

فصل في أن إنزال الماء من السماء آية دالّة على وجود الصانع‏

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏3 / 176 / فصل في شراء الخنزير، و أكل خنزير الماء ..... ص : 176

فصل في شراء الخنزير، و أكل خنزير الماء

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏6 / 399 / فصل في التيمم إذا عدم الماء ..... ص : 399

فصل [في التيمم إذا عدم الماء]

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏6 / 401 / فصل: الخلاف في وجوب تكرار طلب الماء في الصلاة الثانية ..... ص : 401

فصل: الخلاف في وجوب تكرار طلب الماء في الصلاة الثانية

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏7 / 235 / فصل في إن لم يكن معه ماء و لا يمكنه أن يشتريه إلا بالغبن الفاحش جاز له التيمم ..... ص : 235

[فصل في إن لم يكن معه ماء و لا يمكنه أن يشتريه إلا بالغبن الفاحش جاز له التيمم‏]

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏9 / 134 / فصل في فضل سقي الماء ..... ص : 134

فصل في فضل سقي الماء

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏9 / 135 / فصل في أحقية صاحب الحوض بمائه ..... ص : 135

فصل في أحقية صاحب الحوض بمائه‏

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏10 / 499 / فصل في أن ألفاظ آية: و قيل يا أرض ابلعي ماءك... كل واحد منها دال على عظمة الله ..... ص : 499

فصل [في أن ألفاظ آية: وَ قِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ‏ ... كل واحد منها دال على عظمة اللّه‏]

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏11 / 248 / فصل: قال القرطبي: هذه الآية تدل على بطلان القول بالطبع إذ لو كان ذلك بالماء و التراب و الفاعل له الطبيعة لما وقع الاختلاف 248 ..... ص : 248

فصل: [قال القرطبي: هذه الآية تدل على بطلان القول بالطبع إذ لو كان ذلك بالماء و التراب و الفاعل له الطبيعة لما وقع الاختلاف 248]

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏13 / 489 / فصل: قال ابن عباس: إن الأرض بسطت على الماء فكانت تكفأ بأهلها كما تكفأ السفينة ..... ص : 489

فصل [: قال ابن عباس: إن الأرض بسطت على الماء فكانت تكفأ بأهلها كما تكفأ السفينة]

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏14 / 141 / فصل: في أن كيفية تسخيره الفلك هو من حيث سخر الماء و الرياح تجريها ..... ص : 141

فصل: [في أن كيفية تسخيره الفلك هو من حيث سخر الماء و الرياح تجريها]

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏14 / 401 / فصل: في معنى قوله:«الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا...» ..... ص : 401

فصل: [في معنى قوله: «الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً ...»]

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏15 / 399 / فصل في معنى قوله:«و ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها» ..... ص : 399

فصل [في معنى قوله: «وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ ماءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها»]

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏16 / 132 / فصل في لطائف هذه الآية:«أ لم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها...» ..... ص : 132

فصل [في لطائف هذه الآية: «أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوانُها ...»]

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏17 / 443 / فصل في معنى قوله:«فيها أنهار من ماء غير آسن و أنهار من لبن لم يتغير طعمه...» ..... ص : 443

فصل [في معنى قوله: «فِيها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَ أَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ...»]

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏17 / 445 / فصل في معنى قوله:«و سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم» ..... ص : 445

فصل [في معنى قوله: «وَ سُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ»]

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏18 / 247 / فصل في تفسير الآية:«و فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر» ..... ص : 247

فصل [في تفسير الآية: «وَ فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْماءُ عَلى‏ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ»]

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏19 / 259 / فصل في المراد بالماء ..... ص : 259

فصل في المراد بالماء

اللباب فى علوم الكتاب / ج‏20 / 166 / فصل في المراد بصب الماء ..... ص : 166

فصل في المراد بصبّ الماء

بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز / ج‏4 / 541 / 27 - بصيرة فى ميل و ماء ..... ص : 541

27- بصيرة فى ميل و ماء

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏1 / 34 / قوله تعالى و أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ..... ص : 34

قوله تعالى‏ وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ‏

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏3 / 36 / قوله تعالى و هو الذي أنزل من السماء ماء الآية ..... ص : 36

قوله تعالى‏ وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً الآية

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏3 / 321 / قوله تعالى و هو الذي خلق السماوات و الأرض في ستة أيام و كان عرشه على الماء ..... ص : 321

قوله تعالى‏ وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏3 / 334 / قوله تعالى و قيل يا أرض ابلعي ماءك الآية ..... ص : 334

قوله تعالى‏ وَ قِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ‏ الآية

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏4 / 54 / قوله تعالى أنزل من السماء ماء الآية ..... ص : 54

قوله تعالى‏ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً الآية

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏4 / 73 / قوله تعالى و يسقى من ماء صديد ..... ص : 73

قوله تعالى‏ وَ يُسْقى‏ مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏4 / 112 / قوله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء الآيات ..... ص : 112

قوله تعالى‏ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً الآيات‏

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏4 / 317 / قوله تعالى و جعلنا من الماء كل شي‏ء حي ..... ص : 317

قوله تعالى‏ وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ‏ءٍ حَيٍ‏

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏5 / 8 / قوله تعالى و أنزلنا من السماء ماء الآيات ..... ص : 8

قوله تعالى‏ وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً الآيات‏

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏5 / 73 / قوله تعالى و أنزلنا من السماء ماء طهورا ..... ص : 73

قوله تعالى‏ وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏5 / 74 / قوله تعالى و هو الذي خلق من الماء بشرا ..... ص : 74

قوله تعالى‏ وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏5 / 124 / قوله تعالى و لما ورد ماء مدين الآيات ..... ص : 124

قوله تعالى‏ وَ لَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ‏ الآيات‏

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏5 / 179 / قوله تعالى أ و لم يروا أنا نسوق الماء الآية ..... ص : 179

قوله تعالى‏ أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْماءَ الآية

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏5 / 249 / قوله تعالى أ لم تر أن الله أنزل من السماء ماء الآية ..... ص : 249

قوله تعالى‏ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً الآية

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏5 / 324 / قوله تعالى أ لم تر أن الله أنزل من السماء ماء الآية ..... ص : 324

قوله تعالى‏ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً الآية

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏6 / 249 / قوله تعالى قل أ رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا الآية ..... ص : 249

قوله تعالى‏ قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ‏ غَوْراً الآية

الدر المنثور فى التفسير بالماثور / ج‏6 / 303 / قوله تعالى أ لم نخلقكم من ماء مهين ..... ص : 303

قوله تعالى‏ أَ لَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ‏

مشرق الشمسين و اكسير السعادتين مع تعليقات الخواجويى / 366 / الفصل الرابع في وجدان ان المتيمم الماء في أثناء الصلاة و حكم صلاة المتيمم إذا تمكن من استعمال الماء ..... ص : 366

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
الفصل الرابع في وجدان ان المتيمّم الماء في أثناء الصّلاة و حكم صلاة المتيمّم إذا تمكّن من استعمال الماء

مشرق الشمسين و اكسير السعادتين مع تعليقات الخواجويى / 371 / الفصل الأول فيما ورد في الكتاب العزيز في طهورية الماء ..... ص : 371

الفصل الأول فيما ورد في الكتاب العزيز في طهورية الماء

مشرق الشمسين و اكسير السعادتين مع تعليقات الخواجويى / 379 / الفصل الثاني في عدم انفعال الماء البالغ كرا بالنجاسة ..... ص : 379

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
الفصل الثاني في عدم انفعال الماء البالغ كرّا بالنّجاسة

مشرق الشمسين و اكسير السعادتين مع تعليقات الخواجويى / 390 / الفصل الثالث في حكم ماء الحمام و ماء المطر و المتغير ..... ص : 390

الفصل الثالث في حكم ماء الحمّام و ماء المطر و المتغيّر

مشرق الشمسين و اكسير السعادتين مع تعليقات الخواجويى / 392 / الفصل الرابع في حكم ماء البئر ..... ص : 392

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
الفصل الرابع في حكم ماء البئر

مشرق الشمسين و اكسير السعادتين مع تعليقات الخواجويى / 400 / الفصل الخامس في الأسئار و الماء المستعمل ..... ص : 400

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
الفصل الخامس في الأسئار و الماء المستعمل‏

آيات الأحكام / ج‏1 / 61 / في أن الماء طهور لغيره ..... ص : 61

[في أن الماء طهور لغيره‏]

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏13 / 165 / باب 6 خروجه عليه السلام من الماء مع بني إسرائيل و أحوال التيه ..... ص : 165

باب 6 خروجه عليه السلام من الماء مع بني إسرائيل و أحوال التيه‏

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏35 / 360 / باب 15 قوله تعالى: و هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا ..... ص : 360

باب 15 قوله تعالى: وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏39 / 114 / باب 77 نزول الماء لغسله ع من السماء ..... ص : 114

باب 77 نزول الماء لغسله ع من السماء

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏57 / 23 / باب 30 الماء و أنواعه و البحار و غرائبها و ما ينعقد فيها و علة المد و الجزر و الممدوح من الأنهار و المذموم منها ..... ص : 23

باب 30 الماء و أنواعه و البحار و غرائبها و ما ينعقد فيها و علة المدّ و الجزر و الممدوح من الأنهار و المذموم منها

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏62 / 189 / باب 4 الجراد و السمك و سائر حيوان الماء ..... ص : 189

باب 4 الجراد و السمك و سائر حيوان الماء

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏63 / 445 / باب 1 فضل الماء و أنواعه ..... ص : 445

باب 1 فضل الماء و أنواعه‏

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏63 / 476 / باب 3 فضل ماء المطر في نيسان و كيفية أخذه و شربه ..... ص : 476

باب 3 فضل ماء المطر في نيسان و كيفية أخذه و شربه‏

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏73 / 57 / باب 105 ما يقال عند شرب الماء ..... ص : 57

باب 105 ما يقال عند شرب الماء

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏73 / 82 / باب 4 الحلق و جز شعر الرأس و الفرق و تربيته و تنظيف الرأس و الجسد بالماء و دفع الروائح الكريهة و غسل الثوب ..... ص : 82

باب 4 الحلق و جز شعر الرأس و الفرق و تربيته و تنظيف الرأس و الجسد بالماء و دفع الروائح الكريهة و غسل الثوب‏

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏73 / 144 / باب 22 ماء الورد ..... ص : 144

باب 22 ماء الورد

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏77 / 2 / باب 1 طهورية الماء ..... ص : 2

باب 1 طهورية الماء

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏77 / 11 / باب 2 ماء المطر و طينه ..... ص : 11

باب 2 ماء المطر و طينه‏

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏77 / 14 / باب 3 حكم الماء القليل و حد الكثير و أحكامه و حكم الجاري ..... ص : 14

باب 3 حكم الماء القليل و حد الكثير و أحكامه و حكم الجاري‏

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏77 / 34 / باب 6 حكم ماء الحمام ..... ص : 34

باب 6 حكم ماء الحمام‏

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏77 / 348 / باب 8 مقدار الماء للوضوء و الغسل و حد المد و الصاع ..... ص : 348

باب 8 مقدار الماء للوضوء و الغسل و حد المد و الصاع‏

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏77 / 364 / باب 10 حكم صاحب السلس و البطن و أصحاب الجبائر بوجوب إزالة الحائل عن الماء ..... ص : 364

باب 10 حكم صاحب السلس و البطن و أصحاب الجبائر بوجوب إزالة الحائل عن الماء

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏93 / 170 / باب 19 كراهية رد السائل و فضل إطعامه و سقيه و فضل صدقة الماء ..... ص : 170

باب 19 كراهية رد السائل و فضل إطعامه و سقيه و فضل صدقة الماء

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏95 / 419 / باب 33 عمل ماء مطر شهر نيسان الرومي ..... ص : 419

باب 33 عمل ماء مطر شهر نيسان الرومي‏

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏96 / 242 / باب 45 فضل زمزم و علله و أسمائه و أحكامه و فضل ماء الميزاب ..... ص : 242

باب 45 فضل زمزم و علله و أسمائه و أحكامه و فضل ماء الميزاب‏

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / ج‏97 / 226 / باب 1 فضل النجف و ماء الفرات ..... ص : 226

باب 1 فضل النجف و ماء الفرات‏

اللوامع النورانية فى اسماء علي و اهل بيته القرآنية / 245 / الإسم الثاني و العشرون و مأتان: إنه الماء، في قوله تعالى: و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. ..... ص : 245

الإسم الثاني و العشرون و مأتان: إنّه الماء، في قوله تعالى: وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ‏.

اللوامع النورانية فى اسماء علي و اهل بيته القرآنية / 449 / الإسم الحادي و الثلاثون و خمسمأة، و الثاني و الثلاثون و خمسمأة: انه نسبا و صهرا، في قوله تعالى: و هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و كان ربك قديرا. ..... ص : 449

الإسم الحادي و الثلاثون و خمسمأة، و الثاني و الثلاثون و خمسمأة: انّه نسبا و صهرا، في قوله تعالى: وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كانَ رَبُّكَ قَدِيراً.

اللوامع النورانية فى اسماء علي و اهل بيته القرآنية / 760 / الإسم التاسع و الخمسون و تسعمائة: انه من الماء المعين، في قوله تعالى: قل أ رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ..... ص : 760

الإسم التاسع و الخمسون و تسعمائة: انّه من الماء المعين، في قوله تعالى: قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ‏ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ‏.

اللوامع النورانية فى اسماء علي و اهل بيته القرآنية / 766 / الإسم الخامس و الستون و تسعمائة: انه الجارية، في قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ..... ص : 766

الإسم الخامس و الستون و تسعمائة: انّه الجارية، في قوله تعالى: إِنَّا لَمَّا طَغَى الْماءُ حَمَلْناكُمْ فِي الْجارِيَةِ.

تفسير الصراط المستقيم / ج‏4 / 418 / الحديث الدال على نزول الماء من الفلك ..... ص : 418

الحديث الدال على نزول الماء من الفلك‏

تفسير الصراط المستقيم / ج‏4 / 425 / الثمرات من الماء ..... ص : 425

الثمرات من الماء

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏1 / 15 / المسألة الثانية: في خلق آدم من ماء و من ماء مهين و من تراب و كيفية الجمع بينهما ..... ص : 15

المسألة الثانية: في خلق آدم من ماء و من ماء مهين و من تراب و كيفية الجمع بينهما

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏1 / 43 / المبحث الثاني في ماء الأنثى: ..... ص : 43

المبحث الثاني في ماء الأنثى:

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏1 / 61 / «المقالة الثانية عشرة» في قوله تعالى: فلينظر الإنسان مم خلق(5) خلق من ماء دافق(6) يخرج من بين الصلب و الترائب(7)[الطارق: الآيات 5 - 7]. و فيه مسائل: ..... ص : 61

«المقالة الثانية عشرة» في قوله تعالى: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ‏ (7) [الطارق: الآيات 5- 7]. و فيه مسائل:

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏1 / 61 / (المسألة الأولى): الدفق صب الماء ..... ص : 61

(المسألة الأولى): الدفق صب الماء

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏1 / 65 / «المقالة الثالثة عشرة» في قوله تعالى: أ لم نخلقكم من ماء مهين(20) فجعلناه في قرار مكين(21) إلى قدر معلوم(22) فقدرنا فنعم القادرون(23) ويل يومئذ للمكذبين(24)[المرسلات: الآيات 20 - 24] و فيه مسألتان: ..... ص : 65

«المقالة الثالثة عشرة» في قوله تعالى: أَ لَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ (20) فَجَعَلْناهُ فِي قَرارٍ مَكِينٍ (21) إِلى‏ قَدَرٍ مَعْلُومٍ (22) فَقَدَرْنا فَنِعْمَ الْقادِرُونَ (23) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ‏ (24) [المرسلات: الآيات 20- 24] و فيه مسألتان:

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏1 / 72 / «المبحث الثاني في التغذية بماء الأمنيوس»: ..... ص : 72

«المبحث الثاني في التغذية بماء الأمنيوس»:

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏1 / 216 / (المقالة الثامنة و الثلاثون) في قوله تعالى: و الله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه و منهم من يمشي على رجلين و منهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء فيها اسئلة ..... ص : 216

(المقالة الثامنة و الثلاثون) في قوله تعالى: وَ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى‏ بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى‏ رِجْلَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى‏ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ ما يَشاءُ [فيها اسئلة]

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏1 / 216 / السؤال الأول لم قال تعالى: و الله خلق كل دابة من ماء ..... ص : 216

[السؤال الأول لم قال تعالى: و الله خلق كل دابة من ماء]

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏1 / 217 / «السؤال الثاني»: لما نكر الماء في قوله: من ماء[البقرة: الآية 164] و جاء معرفا في قوله: و جعلنا من الماء كل شي‏ء حي‏[الأنبياء: الآية 30] ..... ص : 217

«السؤال الثاني»: لما نكر الماء في قوله: مِنْ ماءٍ [البقرة: الآية 164] و جاء معرفا في قوله: وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ‏ءٍ حَيٍ‏ [الأنبياء: الآية 30]

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏1 / 319 / (مسألة مهمة) في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا و مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق و الباطل فأما الزبد فيذهب جفاء و أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ..... ص : 319

(مسألة مهمة) في قوله تعالى: أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً وَ مِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ‏

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏1 / 331 / (مقالة مهمة) في قوله تعالى: و أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم‏[البقرة: الآية 22]. ..... ص : 331

(مقالة مهمة) في قوله تعالى: وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ‏ [البقرة: الآية 22].

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏1 / 332 / في قوله‏تعالى: أنا صببنا الماء صبا... ..... ص : 332

[في قوله‏تعالى: أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا ...]

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏1 / 419 / (في بيان قوله تعالى أ لم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض‏[الزمر: الآية 21]) ..... ص : 419

(في بيان قوله تعالى‏ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ‏ [الزّمر: الآية 21])

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏1 / 439 / (البحث الأول): إن الماء العذب يوجد في الكون على ثلاثة أقسام. الصلابة، و السيولة، و البخار، ..... ص : 439

(البحث الأول): إن الماء العذب يوجد في الكون على ثلاثة أقسام. الصلابة، و السيولة، و البخار،

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏1 / 440 / (البحث الثاني): اعلم أن الماء الساقط على وجه الأرض على قسمين ..... ص : 440

(البحث الثاني): اعلم أن الماء الساقط على وجه الأرض على قسمين‏

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏1 / 445 / (المسألة الثانية): قال أهل اللغة: لا يقال في ماء البحر مالح و يؤاخذ قائله به ..... ص : 445

(المسألة الثانية): قال أهل اللغة: لا يقال في ماء البحر مالح و يؤاخذ قائله به‏

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏1 / 445 / (المسألة الثالثة): إن الأسماك لا تعيش إلا في الماء، ..... ص : 445

(المسألة الثالثة): إن الأسماك لا تعيش إلا في الماء،

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏1 / 456 / (القسم الثالث أنواع حيوانات الماء العذب): ..... ص : 456

(القسم الثالث أنواع حيوانات الماء العذب):

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏2 / 8 / (في بيان قوله تعالى: و أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا(14)[النبإ: الآية 14]) ..... ص : 8

(في بيان قوله تعالى: وَ أَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً (14) [النّبإ: الآية 14])

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏2 / 25 / (في بيان قوله تعالى: و من آياته يريكم البرق خوفا و طمعا و ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون(24)[الروم: الآية 24]) ..... ص : 25

(في بيان قوله تعالى: وَ مِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ ماءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ‏ (24) [الرّوم: الآية 24])

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏2 / 117 / (المقالة الأولى) في قوله تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب و منه شجر فيه تسيمون(10) ينبت لكم به الزرع و الزيتون و النخيل و الأعناب و من كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون(11). ..... ص : 117

(المقالة الأولى) في قوله تعالى: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (10) يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّيْتُونَ وَ النَّخِيلَ وَ الْأَعْنابَ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ‏ (11).

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏2 / 182 / (مسألة أخرى مهمة): في قوله تعالى: و الذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون(11) و الذي خلق الأزواج كلها و جعل لكم من الفلك و الأنعام ما تركبون(12). ..... ص : 182

(مسألة أخرى مهمة): في قوله تعالى: وَ الَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ تُخْرَجُونَ (11) وَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ‏ (12).

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏2 / 182 / (المسألة الأولى): في قوله: و الذي نزل من السماء ماء بقدر[الزخرف: الآية 11]. ..... ص : 182

(المسألة الأولى): في قوله: وَ الَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ [الزّخرف: الآية 11].

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏2 / 187 / (مسألة أخرى): في قوله تعالى: و نزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات و حب الحصيد(9) و النخل باسقات لها طلع نضيد(10). إشارة إلى دليل آخر ..... ص : 187

(مسألة أخرى): في قوله تعالى: وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنَّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِيدِ (9) وَ النَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِيدٌ (10). إشارة إلى دليل آخر

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏2 / 193 / (مسألة أخرى): في قوله تعالى: و هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شي‏ء[الأنعام: الآية 99]. ..... ص : 193

(مسألة أخرى): في قوله تعالى: وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ [الأنعام: الآية 99].

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏2 / 193 / (المسألة الأولى): ظاهر قوله تعالى: و هو الذي أنزل من السماء ماء[الأنعام: الآية 99]. أن الماء و هو المطر نازل من السماء ..... ص : 193

(المسألة الأولى): ظاهر قوله تعالى: وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً [الأنعام: الآية 99]. أن الماء و هو المطر نازل من السماء

كشف الأسرار النورانية القرآنية / ج‏2 / 194 / (المبحث الأول): إن ظاهر قوله تعالى: فأخرجنا به نبات كل شي‏ء[الأنعام: الآية 99]. يدل على أنه تعالى إنما أخرج النبات بواسطة الماء، ..... ص : 194

: (المبحث الأول): إن ظاهر قوله تعالى: فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ [الأنعام: الآية 99]. يدل على أنه تعالى إنما أخرج النبات بواسطة الماء،

تفسير المنار / ج‏5 / 127 / (المسألة الخامسة التيمم عن الحدثين لفاقد الماء، المسافر و المقيم فيه سواء) ..... ص : 127

(المسألة الخامسة التيمم عن الحدثين لفاقد الماء، المسافر و المقيم فيه سواء)

تفسير المنار / ج‏5 / 127 / (المسألة السادسة في كون المتيمم لا يعيد الصلاة اذا وجد الماء) ..... ص : 127

(المسألة السادسة في كون المتيمم لا يعيد الصلاة اذا وجد الماء)

تفسير المنار / ج‏5 / 128 / (المسألة السابعة الرواية في تيمم المسافر مع وجود الماء) ..... ص : 128

(المسألة السابعة الرواية في تيمم المسافر مع وجود الماء)

تفسير المنار / ج‏12 / 236 / سننه في خلق الاحياء من الماء و خلق المركبات أزواجا ..... ص : 236

سننه في خلق الاحياء من الماء و خلق المركبات أزواجا

بيان المعانى / ج‏6 / 143 / مطلب تأليف المطو و البرد و كيفية حصول البرق و الرعد و كون مخلوقات الله كلها من مادة الماء: ..... ص : 143

مطلب تأليف المطو و البرد و كيفية حصول البرق و الرّعد و كون مخلوقات اللّه كلها من مادة الماء:

أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن / ج‏2 / 46 / المسألة السابعة: إذا كان في بدنه نجاسة، و لم يجد الماء، هل يتيمم لطهارة تلك النجاسة الكائنة في بدنه - فيكون التيمم بدلا عن طهارة الخبث عند فقد الماء. كطهارة الحدث - أو لا يتيمم لها؟ ..... ص : 46

\*\*\* المسألة السابعة: إذا كان في بدنه نجاسة، و لم يجد الماء، هل يتيمم لطهارة تلك النجاسة الكائنة في بدنه- فيكون التيمم بدلا عن طهارة الخبث عند فقد الماء. كطهارة الحدث- أو لا يتيمم لها؟

تفسير القرآن الكريم / ج‏4 / 348 / المسألة الرابعة حول كلمة«ماء» ..... ص : 348

المسألة الرابعة حول كلمة «ماء»

ترجمه تفسير الميزان / ج‏10 / 224 / معناى جمله: و كان عرشه على الماء ..... ص : 224

[معناى جمله:" وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ"]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏10 / 227 / استنتاج وجود ملائكه قبل از خلقت آسمانها و زمين، از جمله: و كان عرشه على الماء و بررسى و رد اساس و مبناى اين نظر ..... ص : 227

[استنتاج وجود ملائكه قبل از خلقت آسمانها و زمين، از جمله:" وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ" و بررسى و رد اساس و مبناى اين نظر]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏10 / 265 / چند روايت در باره خلقت آسمانها و زمين و جمله: و كان عرشه على الماء ..... ص : 265

[چند روايت در باره خلقت آسمانها و زمين و جمله:" وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ"]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏10 / 346 / اتمام عذاب، و امر تكوينى خداى تعالى به سكون و آرامش زمين و آسمان(يا ارض ابلعى ماءك و...) ..... ص : 346

[اتمام عذاب، و امر تكوينى خداى تعالى به سكون و آرامش زمين و آسمان (يا ارض ابلعى ماءك‏ و ...)]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏10 / 348 / نكاتى ادبى و بلاغت شگفتى كه در آيه: و قيل يا أرض ابلعي ماءك و يا سماء أقلعي... ديده مى‏شود ..... ص : 348

[نكاتى ادبى و بلاغت شگفتى كه در آيه:" وَ قِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ‏ وَ يا سَماءُ أَقْلِعِي ..." ديده مى‏شود]

ترجمه تفسير الميزان / ج‏11 / 457 / وصف طريق حق و باطل و بيان حال اهل حق و باطل با ذكر يك مثال: أنزل من السماء ماء... ..... ص : 457

[وصف طريق حق و باطل و بيان حال اهل حق و باطل با ذكر يك مثال:" أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً ..."]

تفسير نمونه / ج‏14 / 508 / 1 - منظور از ماء در اينجا چيست؟ ..... ص : 508

1- منظور از" ماء" در اينجا چيست؟

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏11 / 132 / 1 - ماذا يعني الماء هنا؟ ..... ص : 132

1- ماذا يعني الماء هنا؟

الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل / ج‏17 / 485 / من الذي خلق الماء و النار؟ ..... ص : 485

من الذي خلق الماء و النار؟

الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنه / ج‏14 / 205 / أول ما خلق الله الماء ..... ص : 205

أوّل ما خلق اللّه الماء

الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنه / ج‏30 / 29 / المعصرات و الماء الشجاج: ..... ص : 29

المعصرات و الماء الشجاج:

من وحى القرآن / ج‏9 / 240 / إنزال الماء من السماء ..... ص : 240

إنزال الماء من السماء

من وحى القرآن / ج‏11 / 294 / تشبيه الحياة الدنيا بالماء ..... ص : 294

تشبيه الحياة الدنيا بالماء

من وحى القرآن / ج‏13 / 202 / نعمة الماء على الإنسان ..... ص : 202

نعمة الماء على الإنسان‏

من وحى القرآن / ج‏14 / 335 / الحياة الدنيا كماء أنزل من السماء ..... ص : 335

الحياة الدنيا كماء أنزل من السماء

من وحى القرآن / ج‏18 / 82 / الله ينزل من السماء ماء ..... ص : 82

\*\*\* الله ينزل من السماء ماء

من وحى القرآن / ج‏18 / 119 / الماء يحيي الأرض بعد موتها ..... ص : 119

\*\*\* الماء يحيي الأرض بعد موتها

من وحى القرآن / ج‏18 / 243 / الله يسوق الماء إلى الأرض الجرز ..... ص : 243

\*\*\* الله يسوق الماء إلى الأرض الجرز

من وحى القرآن / ج‏19 / 89 / إحياء الله الأرض بالماء ..... ص : 89

إحياء الله الأرض بالماء

من وحى القرآن / ج‏21 / 340 / و الماء الذي تشربون.. من أنزله؟ ..... ص : 340

و الماء الذي تشربون .. من أنزله؟

من وحى القرآن / ج‏23 / 159 / لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ..... ص : 159

لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا

من وحى القرآن / ج‏24 / 201 / معجزة خلق ثعابين الماء ..... ص : 201

معجزة خلق ثعابين الماء

التفسير الأثري الجامع / ج‏6 / 471 / فضل سقي الماء ..... ص : 471

فضل سقي الماء

التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج / ج‏5 / 79 / تحريم الصلاة حال السكر و كون التيمم عند فقد الماء[سورة النساء(4): آية 43] ..... ص : 79

تحريم الصلاة حال السكر و كون التيمم عند فقد الماء [سورة النساء (4): آية 43]

اطيب البيان فى تفسير القرآن / ج‏1 / 452 / «مقام سوم در بيان و انزال من السماء ماء» ..... ص : 452

«مقام سوم در بيان و انزال من السماء ماء»

بدايع الكلام فى تفسير آيات الاحكام / 21 / الثانية صرح بعض الأعيان ان المراد من المريض من يتضرر باستعمال الماء ..... ص : 21

الثانية صرح بعض الأعيان ان المراد من المريض من يتضرر باستعمال الماء

بدايع الكلام فى تفسير آيات الاحكام / 22 / الرابعة هل يجب على المسافر السعي و الطلب بحيث يصدق عليه انه لم يجد ماء ..... ص : 22

الرابعة هل يجب على المسافر السعي و الطلب بحيث يصدق عليه انه لم يجد ماء

بدايع الكلام فى تفسير آيات الاحكام / 37 / الآية الخامسة الاستدلال على الاستنجاء بالأحجار و الماء ..... ص : 37

الآية الخامسة [الاستدلال على الاستنجاء بالأحجار و الماء]

التفسير الوسيط / ج‏2 / 1681 / خلق السماوات و إنزال الماء و إيجاد الحيوان ..... ص : 1681

خلق السماوات و إنزال الماء و إيجاد الحيوان‏

المعجم فى فقه لغه القرآن و سر بلاغته / ج‏2 / 988 / ج - إنزال الماء من السماء: ..... ص : 988

ج- إنزال الماء من السّماء:

المعجم فى فقه لغه القرآن و سر بلاغته / ج‏5 / 417 / 3 - الماء: ..... ص : 417

3- الماء:

المعجم فى فقه لغه القرآن و سر بلاغته / ج‏14 / 36 / 1 - حميم: ماء حار ..... ص : 36

1- حميم: ماء حارّ

معارج التفكر و دقائق التدبر / ج‏3 / 166 / سابعا البركة التي جعلها الله في الماء الذي ينزله من السماء ..... ص : 166

سابعا البركة التي جعلها اللّه في الماء الذي ينزّله من السماء

معارج التفكر و دقائق التدبر / ج‏8 / 493 / آيات الله و آلاؤه في الماء: ..... ص : 493

آيات اللّه و آلاؤه في الماء:

آيات الاحكام قبسات من تراث الامام الخمينى (ره) / النص / 420 / السبب الاول عدم الماء ..... ص : 420

السبب الاوّل عدم الماء

آيات الاحكام قبسات من تراث الامام الخمينى (ره) / النص / 420 / وجوب الفحص عن الماء ..... ص : 420

وجوب الفحص عن الماء

آيات الاحكام قبسات من تراث الامام الخمينى (ره) / النص / 426 / السبب الثانى عدم الوصلة إلى الماء ..... ص : 426

السبب الثانى عدم الوصلة إلى الماء

آيات الاحكام قبسات من تراث الامام الخمينى (ره) / النص / 449 / المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء ..... ص : 449

المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء

آيات الاحكام قبسات من تراث الامام الخمينى (ره) / النص / 539 / حول أدلة حرمة سائر الانتفاعات بالماء النجس ..... ص : 539

\*\*\* حول أدلّة حرمة سائر الانتفاعات بالماء النجس‏

آيات الاحكام قبسات من تراث الامام الخمينى (ره) / النص / 675 / الاستدلال بالكتاب على أن الماء طاهر مطهر ..... ص : 675

\*\*\* الاستدلال بالكتاب على أنّ الماء طاهر مطهّر

تفسير مخزن العرفان در علوم قرآن / ج‏14 / 247 / بيان(ماء طهورا) و باقى نهرهاى بهشتى ..... ص : 247

بيان (ماء طهورا) و باقى نهرهاى بهشتى‏

قاموس قرآن / ج‏6 / 322 / ماء: ..... ص : 322

ماء: آب. وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً بقره: 22 راغب گفته: اصل آن موه است بدليل آنكه جمع آن امواه و مياه آمده و مصغّرش مويه است هاء آخر را حذف و واو را مبدّل به الف كرده‏اند.

نفحات القرآن / ج‏2 / 61 / 1 - صورة في الماء ..... ص : 61

1- صورة في الماء

نفحات القرآن / ج‏5 / 295 / أ) المعاد لدى المصريين القد ماء ..... ص : 295

أ) المعاد لدى‏ المصريين القُد ماء

القرآن الكريم و روايات المدرستين / ج‏1 / 146 / ج - خبر الشجار على ماء المريسيع:. ..... ص : 146

ج- خبر الشجار على ماء المريسيع:.

امثال القرآن / 159 / فواكه مختلفة من ماء و هواء و تراب واحد ..... ص : 159

فواكه مختلفة من ماء و هواء و تراب واحد

امثال القرآن / 188 / 4 - إذا جرى الماء كان سالما و هنيئا و ذا طعم لذيذ ..... ص : 188

4- إذا جرى الماء كان سالماً و هنيئاً و ذا طعم لذيذ

التفسير الحديث : ترتيب السور حسب النزول / ج‏3 / 506 / تعليق على جملة[سورة هود(11): آية 7] و كان عرشه على الماء ..... ص : 506

تعليق على جملة وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ

التفسير الحديث : ترتيب السور حسب النزول / ج‏5 / 71 / تعليق على آية[سورة الكهف(18): آية 45] و اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء إلخ... ..... ص : 71

تعليق على آية وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ إلخ ...

الاساس فى التفسير / ج‏8 / 4373 / 8 - المقصود بالأرض في آية أ و لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز.. ..... ص : 4373

8- [المقصود بالأرض في آية أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْماءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ ..]

ومضات إعجازية من القرآن و السنة النبوية / ج‏6 / 5 / الفصل الأول الماء أصل الحياة ..... ص : 5

الفصل الأول الماء أصل الحياة

ومضات إعجازية من القرآن و السنة النبوية / ج‏6 / 8 / الماء في القرآن الكريم: ..... ص : 8

الماء في القرآن الكريم:

ومضات إعجازية من القرآن و السنة النبوية / ج‏6 / 13 / الحالات الثلاث للماء: الصلبة(الجليد) و السائلة(البركة) و الغازية(الغيوم) في مكان واحد ..... ص : 13

الحالات الثلاث للماء: الصلبة (الجليد) و السائلة (البركة) و الغازية (الغيوم) في مكان واحد

ومضات إعجازية من القرآن و السنة النبوية / ج‏6 / 20 / دورة المياه في الطبيعة في صور توضح مراحل تحول الماء من بخار إلى مطر أو جليد و هكذا ..... ص : 20

دورة المياه في الطبيعة في صور توضح مراحل تحول الماء من بخار إلى مطر أو جليد و هكذا

ومضات إعجازية من القرآن و السنة النبوية / ج‏7 / 12 / الماء و التربة و أثرها: ..... ص : 12

الماء و التربة و أثرها:

ومضات إعجازية من القرآن و السنة النبوية / ج‏10 / 21 / الفصل الثاني الاستشفاء بالماء ..... ص : 21

الفصل الثاني الاستشفاء بالماء

نور ملكوت قرآن / ج‏4 / 46 / از جمله موارد دعوت قرآن به سير در آيات آفاقى، تذكر به بازگشت تمام تفاوتها به مبدأ واحد است در آيه: يسقى بماء واحد... ..... ص : 46

[از جمله موارد دعوت قرآن به سير در آيات آفاقى، تذكّر به بازگشت تمام تفاوتها به مبدأ واحد است در آيه: يُسْقى‏ بِماءٍ واحِدٍ ...]

الاعجاز العلمى فى القرآن الكريم مع الله فى السماء / 49 / خواص الماء: ..... ص : 49

خواص الماء:

الاعجاز العلمى فى القرآن الكريم مع الله فى السماء / 49 / دورة الماء و البحار ..... ص : 49

دورة الماء و البحار

الاعجاز القرآنى / 35 / 1 - نبع الماء: ..... ص : 35

1- نبع الماء:

الاعجاز القرآنى / 356 / المبحث الثالث الرواسي الشامخات و الماء الفرات ..... ص : 356

المبحث الثالث الرواسي الشامخات و الماء الفرات‏

الاعجاز القرآنى / 392 / المبحث الرابع اهتزاز الأرض بنزول ماء السماء ..... ص : 392

المبحث الرابع اهتزاز الأرض بنزول ماء السماء

1000 سوال و جواب فى القرآن الكريم / 77 / (ماء غدقا) ..... ص : 77

(ماء غدقا)

1000 سوال و جواب فى القرآن الكريم / 109 / (لو بعثناه إلى بئر سمحة لغار ماؤها) ..... ص : 109

(لو بعثناه إلى بئر سمحة لغار ماؤها)

1000 سوال و جواب فى القرآن الكريم / 113 / (أنف في الماء و رأس في السماء) ..... ص : 113

(أنف في الماء و رأس في السماء)

الموسوعة القرآنية، خصائص السور / ج‏9 / 113 / الزرع و الماء و النار ..... ص : 113

الزرع و الماء و النار

التمهيد في علوم القرآن / ج‏6 / 31 / الماء أصل الحياة ..... ص : 31

الماء أصل الحياة

التمهيد في علوم القرآن / ج‏6 / 71 / الذكورة و الانوثة في ماء الرجل: ..... ص : 71

الذكورة و الانوثة في ماء الرجل:

التمهيد في علوم القرآن / ج‏6 / 149 / الماء الاجاج ..... ص : 149

الماء الاجاج‏

إعجاز آيات القرآن في بيان خلق الإنسان / 54 / و ما هو الماء الدافق؟ ..... ص : 54

و ما هو الماء الدافق؟

إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام / 71 / الماء و المني

الماء و المني‏

إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام / 71 / ب - التعريف القرآني و اللغوي للماء و المني: ..... ص : 71

ب- التعريف القرآني و اللغوي للماء و المني:

إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام / 73 / ج - مطابقة بين المعطيات العلمية و التعريف القرآني و اللغوي للماء و المني ..... ص : 73

ج- مطابقة بين المعطيات العلمية و التعريف القرآني و اللغوي للماء و المني‏

إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام / 74 / د - النقاط الثمانية حول الماء و المني: ..... ص : 74

د- النقاط الثمانية حول الماء و المني:

إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام / 84 / 3 - تفسير النقطة الثالثة(أن كلا من ماء الرجل و ماء المرأة يشارك في تخلق و إذكار أو إيناث الجنين): ..... ص : 84

3- تفسير النقطة الثالثة (أن كلا من ماء الرجل و ماء المرأة يشارك في تخلّق و إذكار أو إيناث الجنين):

إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام / 86 / 4 - تفسير النقطة الرابعة(ان لماء المرأة و لماء الرجل دورا في شبه الجنين بأمه أو بابيه): ..... ص : 86

4- تفسير النقطة الرابعة (ان لماء المرأة و لماء الرجل دورا في شبه الجنين بأمّه أو بابيه):

إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام / 86 / 5 - تفسير النقطة الخامسة(أن هذا الماء متدفق): ..... ص : 86

5- تفسير النقطة الخامسة (أن هذا الماء متدفق):

إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام / 87 / 6 - تفسير النقطة السادسة(أن هذا الماء ليس متدفقا فحسب بل دافق): ..... ص : 87

6- تفسير النقطة السادسة (أن هذا الماء ليس متدفّقا فحسب بل دافق):

إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام / 95 / 7 - تفسير النقطة السابعة(أن مكونات هذا الماء تخرج من الظهر): ..... ص : 95

7- تفسير النقطة السابعة (أن مكوّنات هذا الماء تخرج من الظهر):

إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام / 104 / 8 - تفسير النقطة الثامنة(أن ماء المرأة أصفر): ..... ص : 104

8- تفسير النقطة الثامنة (أن ماء المرأة أصفر):

إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام / 114 / المعنى الأول و هو الماء القليل: ..... ص : 114

المعنى الأول و هو الماء القليل:

دراسات تاريخية من القرآن الكريم / ج‏2 / 343 / (2) التمرد الإسرائيلي بسبب الماء و الطعام: - ..... ص : 343

(2) التمرد الإسرائيلي بسبب الماء و الطعام:-

من آيات الاعجاز العلمى فى القرآن الكريم / ج‏2 / 5 / (1) حكمة الطواف حول الكعبة - الظلمات و النور البحار و الأنهار - الماء الملح و الماء العذب ..... ص : 5

(1) حكمة الطواف حول الكعبة- الظلمات و النور البحار و الأنهار- الماء الملح و الماء العذب‏

من آيات الاعجاز العلمى فى القرآن الكريم / ج‏2 / 25 / (2) تسخير البحر و الفلك - السماوات و الأرض الماء أصل الحياة لكل الكون - و أنزلنا من السماء ماء طهورا ..... ص : 25

(2) تسخير البحر و الفلك- السماوات و الأرض الماء أصل الحياة لكل الكون- و أنزلنا من السماء ماء طهورا

من علم الطب القرآني / 36 / 2 - معاني النطفة(الماء المهين) ..... ص : 36

2- معاني النطفة (الماء المهين)

من علم الطب القرآني / 49 / 1 - طور النطفة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين أ لم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين ..... ص : 49

1- طور النطفة ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ‏ أَ لَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْناهُ فِي قَرارٍ مَكِينٍ‏

من علم الطب القرآني / 71 / 1 - ماء الرجل: ..... ص : 71

1- ماء الرجل:

من علم الطب القرآني / 72 / 2 - ماء المرأة: ..... ص : 72

2- ماء المرأة:

من علم الطب القرآني / 76 / الوقفة الثالثة خلق من ماء دافق ..... ص : 76

الوقفة الثالثة خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ‏

من علم الطب القرآني / 78 / الوقفة الرابعة الصلب و الترائب خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب و الترائب ..... ص : 78

الوقفة الرابعة الصلب و الترائب‏ خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ‏

من علوم الأرض القرآنية / 93 / 9 - و أنزلنا من السماء ماء طهورا ..... ص : 93

9- وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً

من علوم الأرض القرآنية / 103 / 1 - و جعلنا من الماء كل شي‏ء حي أ فلا يؤمنون و الله خلق كل دابة من ماء ..... ص : 103

1- وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ‏ءٍ حَيٍّ أَ فَلا يُؤْمِنُونَ‏ وَ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ

من علوم الأرض القرآنية / 104 / 2 - أخرج منها ماءها و مرعاها ..... ص : 104

2- أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَ مَرْعاها

من علوم الأرض القرآنية / 104 / 3 - المياه الجوفية و أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض... ..... ص : 104

3- المياه الجوفية وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ...

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم و السنة المطهرة / 245 / علاقة الماء بلون الصخور ..... ص : 245

\*\*\* علاقة الماء بلون الصّخور

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم و السنة المطهرة / 282 / تبخير الماء(النتح) ..... ص : 282

تبخير الماء (النّتح)

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم و السنة المطهرة / 428 / الماء و الحياة ..... ص : 428

الماء و الحياة

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم و السنة المطهرة / 430 / تكوين الماء ..... ص : 430

تكوين الماء

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم و السنة المطهرة / 430 / منشأ الماء ..... ص : 430

منشأ الماء

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم و السنة المطهرة / 449 / كيفية اللقاء بين ماء النهر و ماء البحر(و ماء المصب) ..... ص : 449

: كيفية اللقاء بين ماء النهر و ماء البحر (و ماء المصب)

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم و السنة المطهرة / 461 / و جعلنا من الماء كل شي‏ء حي ..... ص : 461

\*\*\* و جعلنا من الماء كلّ شي‏ء حيّ‏

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم و السنة المطهرة / 526 / مهندسو ما تحت الماء ..... ص : 526

مهندسو ما تحت الماء

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم و السنة المطهرة / 549 / الدجاج البري و حمله الماء لسقي كتاكيته ..... ص : 549

الدّجاج البرّيّ و حمله الماء لسقي كتاكيته‏

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم و السنة المطهرة / 720 / شرب الماء ..... ص : 720

شرب الماء

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم و السنة المطهرة / 749 / ماء زمزم ..... ص : 749

ماء زمزم‏

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم و السنة المطهرة / 750 / القرحة القرمزية، و ماء زمزم ..... ص : 750

القرحة القرمزية، و ماء زمزم‏

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم و السنة المطهرة / 752 / ماء زمزم و الشفاء من السرطان ..... ص : 752

\*\*\* ماء زمزم و الشّفاء من السّرطان‏

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم و السنة المطهرة / 827 / ب - تجربة ماء الكمأة على عتامة عدسة العين: ..... ص : 827

ب- تجربة ماء الكمأة على عتامة عدسة العين:

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم و السنة المطهرة / 827 / ج - تجربة ماء الكمأة على حالات الرمد الحبيبي(التراكوما): ..... ص : 827

ج- تجربة ماء الكمأة على حالات الرّمد الحبيبي (التراكوما):

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم و السنة المطهرة / 829 / جدول يبين نتيجة علاج التراكوما بالعلاج التقليدي مع ماء الكمأة أو بدونه: ..... ص : 829

جدول يبين نتيجة علاج التراكوما بالعلاج التقليدي مع ماء الكمأة أو بدونه:

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم و السنة المطهرة / 929 / الاغتسال بالماء الساخن: ..... ص : 929

الاغتسال بالماء السّاخن:

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم و السنة المطهرة / 929 / الاغتسال بالماء البارد: ..... ص : 929

الاغتسال بالماء البارد:

موسوعة القرآن العظيم / ج‏2 / 1727 / 1394 -(كل شى‏ء حى من الماء) ..... ص : 1727

\*\*\* 1394- (كل شى‏ء حىّ من الماء)

امام مهدى (عج) در قرآن / 103 / قل أ رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؛ ..... ص : 103

قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ‏ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ‏؛

الوحى القرآنى فى المنظور الاستشراقى و نقده / 86 / 2 - نبع الماء من بين أصابع النبى: ..... ص : 86

2- نبع الماء من بين أصابع النبى: