عنوان:

توضیح فرع «عدم لزوم اعاده بعد از تقدیم نماز شب بر نصف شب»

|  |
| --- |
| شناسنامه مطلب |
| کد مطلب | e-f-2 |
| موضوع | فقه/قضاء الصلاة |
| موضوع مرتبط | اخلاق/نماز شب |
| رده | علمی/فقه و اصول/فقه/تحقیقی پژوهشی/شرح لمعه/تبیین |
| برچسب | اعاده نماز شب، انتباه، صلاة، صلاة اللیل، ، تقدیم صلاة اللیل، عروة الوثقی |
| توضیحات | برگرفته از درس خارج فقه آیة‌الله‌ شیخ جواد تبریزی(ره) |

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم- اذا قدمها ثم انتبه فی وقتها لیس علیه ‌الاعاده [عروةالوثقی/1/525[

عدم لزوم اعاده بعداز تقدیم نماز شب بر نصف شب

وقتی انسان صلاة‌اللیل را مقدم می‌کند که بترسد خواب بماند، اما اگر به‌طور اتفاقی قبل‌از فجر بیدار شد، صاحب عروه می‌فرماید: در این‌ صورت، صلاة‌‌اللیل اعاده ندارد، و کذا در سایر اعذار، مثلاً می‌ترسید محتلم شود، اما قبل‌از طلوع فجر بیدار شد دید محتلم نیست. ایشان می‌فرماید: در این صورت، اعاده لازم نیست. انتباه؛ یعنی بیدار شدن. و نیز در سفر، اعاده، لزومی ندارد بلکه مشروعیتی ندارد؛ چون در سفر، وقت صلاة‌اللیل مع‌العذر مقدم است و امر صلاة‌اللیل را امتثال کرده است، دیگر امر به صلاة‌اللیل ندارد، مطلوب، صرف‌الوجود بود، که به اول‌الوجود محقق می‌شود. لذا در مواردی که امر روی طبیعت است، و متعلق به طبیعی شده است، و شارع صرف‌الوجود را می‌خواهد، بعد‌از این‌که انسان فردی از او را اتیان کرد و صرف‌الوجود موجود شد، اعاده‌اش مشروع نیست. چون امر ساقط شده است. بدان جهت در مواردی که می‌گوییم: اعاده مستحب است، ‌در آن موارد مثل این‌که کسی صلاة را فرادی خوانده، بعد با جماعت اعاده می‌کند، این روی دلیل خاص است، و اگر دلیل خاصی در موردی قائم نشود، مشروعیت اعاده وجهی ندارد، امری محرز نیست. یعنی آن امر اولی یقیناً ساقط شده است، و اصل هم این است که امر دومی نیاز به اعاده ندارد.

بعضی خیال می‌کنند اگر شخصی وضو گرفت و صلاة ظهرش را خواند، لکن حواسش در صلاة ظهر پرت بود و فکرش جای دیگری بود؛ یک وقت دید که سلام را می‌گوید، صلاة ظهر تمام شد. گفت: این نماز به دلم نچسبید، خدا شیطان را لعنت کند،‌ بگذار صلاة ظهر را اعاده کنم، اعاده کردن مشروع نیست. چون حضور قلب شرط صحت صلاة نیست. صلاتی که واقع شده است صحیحاً واقع شده، امر به صلاة ظهر طبیعی بود،‌ صرف‌الوجود بود ساقط شده است. لذا در مانحن فیه اگر دلیلی بر اعاده قائم شد و احتمال دادیم که دلیلی داشته باشد، یا در واقع مطلوب باشد، آن یک مطلب دیگری است، و الا به آن امر اول که احتمال می‌دهم باقی باشد، نمی‌شود اعاده کرد، بدان‌جهت اگر مسافر باشد صلاة‌اللیل را هم امتثال کرده امرش ساقط شده است، و اما اگر در حضر باشد، معذوری باشد، معنای تعجیل یعنی شارع این را بدل از متعلق امر قرار داده است، وقتی که بدل را اتیان کرد، دیگر تکلیفی بعد‌از انتصاف‌اللیل به صلاة‌اللیل ندارد. تعجیل این است و لذا وجهیت ندارد، اعاده ندارد، و آن‌چه در عروه می‌فرماید، صحیح است.

کرسی اجتهاد( افق حوزه 458)

احکام فقهی قضای نماز شب- درس خارج فقه آیة‌الله‌العظمی شیخ جواد تبریزی قدس‌سره/صلاة/جلسه 31