عنوان:

گلچین احادیث درباره نماز اول وقت

|  |  |
| --- | --- |
| شناسنامه مطلب | |
| کد مطلب | t-126 |
| رده | تزکیه‌ای/تقوای عمومی/ورود به آستان بندگی/مستحبات/نماز اول وقت |
| برچسب | مستحبات، نماز، نماز اول وقت، رضوان، وقت اول، حدیث |
| توضیحات |  |

# حدیث1:

اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَزْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :

لَفَضْلُ اَلْوَقْتِ اَلْأَوَّلِ عَلَى اَلْأَخِيرِ خَيْرٌ لِلرَّجُلِ مِنْ وَلَدِهِ وَ مَالِهِ [[1]](#footnote-1)

بكر بن محمّد ازدى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود:  
بى‌شك برترى و فضيلت اوّل وقت بر آخر وقت (براى اداى نماز) براى انسان از فرزندان و مالش بهتر است.

# حدیث2:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قُتَيْبَةَ اَلْأَعْشَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:

إِنَّ فَضْلَ اَلْوَقْتِ اَلْأَوَّلِ عَلَى اَلْآخِرِ كَفَضْلِ اَلْآخِرَةِ عَلَى اَلدُّنْيَا[[2]](#footnote-2)

قتيبه گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود:  
فضيلت اوّل وقت بر آخر آن، به سان فضيلت جهان آخرت بر دنياست.

# حدیث3:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

لِكُلِّ صَلاَةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ اَلْوَقْتِ أَفْضَلُهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ اَلْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إِلاَّ فِي عُذْرٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ [[3]](#footnote-3)

عبد اللّه بن سنان گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه مى‌فرمود:

براى هرنماز دو وقت است و نخستين وقت آن بهتر است، و كسى نبايد كه آخر وقت را وقت نماز

قرار دهد، مگر آن‌كه عذر موجّهى داشته باشد.

# حدیث4:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ وَقْتُ كُلِّ صَلاَةٍ أَوَّلُ اَلْوَقْتِ أَفْضَلُ أَوْ أَوْسَطُهُ أَوْ آخِرُهُ فَقَالَ:

أَوَّلُهُ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ مِنَ اَلْخَيْرِ مَا يُعَجَّلُ[[4]](#footnote-4)

زراره گويد: به امام باقر عليه السّلام عرض كردم: خداوند كارهاى شما را اصلاح فرمايد! آيا نخستين وقت نماز بهتر است، يا وسط‍‌ و يا آخر آن‌؟

فرمود: نخستين آن، همانا رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله فرمود: به راستى خداى عزّ و جلّ‌ عمل نيكى را كه زودتر انجام شود، دوست مى‌دارد.

# حدیث5:

اَلْخَرَائِجُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى اَلْقَزَّازِ قَالَ:

خَرَجَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَسْتَقْبِلُ بَعْضَ اَلطَّالِبِيِّينَ وَ جَاءَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فَمَالَ إِلَى قَصْرٍ هُنَاكَ فَنَزَلَ تَحْتَ صَخْرَةٍ فَقَالَ أَذِّنْ فَقُلْتُ نَنْتَظِرُ يَلْحَقُ بِنَا أَصْحَابُنَا فَقَالَ غَفَرَ اَللَّهُ لَكَ - لاَ تُؤَخِّرَنَّ صَلاَةً عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ عَلَيْكَ أَبَداً بِأَوَّلِ اَلْوَقْتِ فَأَذَّنْتُ وَ صَلَّيْنَا[[5]](#footnote-5)

حضرت رضا عليه السلام به پيشباز جمعى از طالبيان بيرون رفت . كه وقت نماز رسيد؛ حضرت راه خود را به طرف كوشكى كه در آن نزديكى بود كج كرد و زير صخره اى فرود آمد و فرمود : اذان بگو .

عرض كردم : منتظر مى مانيم تا دوستانمان هم به ما ملحق شوند .

حضرت فرمود : خدا تو را بيامرزد ، هرگز نمازت را، بى دليل از اوّل وقت به تأخير مينداز.

هميشه رعايت اوّل وقت را بكن؛ پس، من اذان گفتم و نماز خوانديم .

# حدیث6:

أَبِي ره عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ:

اَلصَّلَوَاتُ اَلْمَفْرُوضَاتُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا إِذَا أُقِيمَ حُدُودُهَا أَطْيَبُ رِيحاً مِنْ قَضِيبِ اَلْآسِ حِينَ يُؤْخَذُ مِنْ شَجَرِهِ فِي طِيبِهِ وَ رِيحِهِ وَ طَرَاوَتِهِ فَعَلَيْكُمْ بِالْوَقْتِ اَلْأَوَّلِ[[6]](#footnote-6)

سعد بن ابى خلف از حضرت موسى بن جعفر عليه السّلام روايت كرده است:

(عطر) نمازهاى واجب كه در اول وقت و با آداب و حدود مخصوص به خود خوانده مى‌شوند،از برگها و ساقه‌هاى نورسته و شاداب و با طراوت آس(درخت مورد) خوشبوتر است.پس بر شماست كه نماز(واجب)را در اول وقت آن بجاى آوريد .

# حدیث7:

أَخْبَرَنِي اَلْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ اَلسِّجْزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو اَلْقَاسِمِ اَلْبَغَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي اِبْنَ اَلْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي اَلْوَلِيدُ بْنُ اَلْعِيزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو اَلشَّيْبَانِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ اَلدَّارِ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:

سَأَلْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: أَيُّ اَلْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. قَالَ اَلصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ قَالَ: بِرُّ اَلْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ قَالَ اَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَحَدَّثَنِي بِهَذَا وَ لَوِ اِسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي[[7]](#footnote-7)

وليد بن عيزار مى‌گويد:از ابو عمرو شيبانى شنيدم كه مى‌گفت:خبر داد مرا صاحب اين خانه و با دستش به خانۀ عبد اللّٰه بن مسعود اشاره كرد،گفت:

از پيامبر خدا پرسيدم: كدام يك از عمل‌ها نزد خداوند دوست داشتنى‌تر است‌؟

فرمود:خواندن نماز در وقت خودش.

گفتم:بعد از آن چه چيز؟فرمود:نيكى به پدر و مادر،گفتم:بعد از آن چه چيز؟

فرمود:جهاد در راه خداوند.مى‌گويد:اين‌ها را به من فرمود و من اگر بيشتر مى‌پرسيدم، می‌فرمود.

# حدیث8:

وَ رَوَى اَلْعَيَّاشِيُّ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ: اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاٰتِهِمْ سٰاهُونَ أَ هِيَ وَسْوَسَةُ اَلشَّيْطَانِ؟

قَالَ لاَ كُلُّ أَحَدٍ يُصِيبُهُ هَذَا وَ لَكِنْ أَنْ يَغْفُلَهَا وَ يَدَعَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا[[8]](#footnote-8)

به نقل از يونس بن عمّار - : از امام صادق عليه السلام پرسيدم : آيا آيه (آنان كه از نمازشان غافل اند) ناظر به وسوسه شيطان است؟ فرمود: «نه ؛ همه به اين مصيبت گرفتارند؛ بلكه منظور ، اين است كه غافل شود و نماز اوّل وقت را از دست بدهد»

# حدیث9:

فِقْهُ اَلرِّضَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: اِعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَقْتَيْنِ أَوَّلٌ وَ آخِرٌ فَأَوَّلُ اَلْوَقْتِ رِضْوَانُ اَللَّهِ وَ آخِرُهُ عَفْوُ اَللَّهِ وَ نُرَوَّى أَنَّ لِكُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثَةَ أَوْقَاتٍ أَوَّلٌ وَ أَوْسَطُ وَ آخِرٌ فَأَوَّلُ اَلْوَقْتِ رِضْوَانُ اَللَّهِ وَ أَوْسَطُهُ عَفْوُ اَللَّهِ وَ آخِرُهُ غُفْرَانُ اَللَّهِ وَ أَوَّلُ اَلْوَقْتِ أَفْضَلُهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَّخِذَ آخِرَ اَلْوَقْتِ وَقْتاً وَ إِنَّمَا جُعِلَ آخِرُ اَلْوَقْتِ لِلْمَرِيضِ وَ اَلْمُعْتَلِّ وَ لِلْمُسَافِرِ وَ قَالَ إِنَّ اَلرَّجُلَ قَدْ يُصَلِّي فِي وَقْتٍ وَ مَا فَاتَهُ مِنَ اَلْوَقْتِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَ مَالِهِ وَ قَالَ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ اَلسَّمَاءِ فَلاَ أُحِبُّ أَنْ يَسْبِقَنِي أَحَدٌ بِالْعَمَلِ لِأَنِّي أُحِبُّ أَنْ تَكُونَ صَحِيفَتِي أَوَّلَ صَحِيفَةٍ يُرْفَعُ فِيهَا اَلْعَمَلُ اَلصَّالِحُ وَ قَالَ مَا يَأْمَنُ أَحَدُكُمُ اَلْحَدَثَانَ فِي تَرْكِ اَلصَّلاَةِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا وَ هُوَ فَارِغٌ وَ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: اَلَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلاٰتِهِمْ يُحٰافِظُونَ قَالَ يُحَافِظُونَ عَلَى اَلْمَوَاقِيتِ[[9]](#footnote-9)

بدان‌که هر نمازی دو وقت دارد: اوّل وقت و آخر وقت. اوّل وقت خشنودی خداست و آخر وقت عفو و بخشش خداست و [در حدیث دیگری ما] روایت می‌کنیم که هر نمازی سه وقت دارد: اوّل و وسط و آخر. اوّل وقت خشنودی خدا، وسطش عفو خدا و آخرش آمرزش خداست. و اوّل وقت برترین آن است و کسی حق ندارد آخر وقت را انتخاب کند. آخر وقت فقط برای بیمار، علیل و ناتوان و مسافر قرار داده شده است. و فرمود: «شخصی گاهی در وقتی [غیر از اوّل وقت] نماز می‌خواند و وقتی که از دستش رفته برای او از خانواده و اموالش بهتر است». و فرمود: «زمانی‌که ظهر شود، درهای آسمان باز شود و دوست ندارم کسی در عمل بر من پیشی گیرد؛ چون دوست دارم پرونده‌ی من اوّلین پرونده‌ای باشد که عمل صالح در آن بالا می‌رود». و فرمود: «بعد از داخل‌شدن وقت هیچ‌یک از شما که فارغ و بی‌مشکل است، در مورد ترک نماز از حوادث و سختی‌های روزگار ایمن نیست و خدای عزّوجلّ فرمود: الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ یُحافِظُونَ بر اوقات نماز محافظت می‌کنند».

1. - الکافي , جلد 3 , صفحه 274 [↑](#footnote-ref-1)
2. - الکافي , جلد 3 , صفحه 274 [↑](#footnote-ref-2)
3. - الکافي , جلد 3 , صفحه 274 [↑](#footnote-ref-3)
4. - الکافي , جلد 3 , صفحه 274 [↑](#footnote-ref-4)
5. - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام , جلد 80 , صفحه 21 [↑](#footnote-ref-5)
6. - ثواب الأعمال و عقاب الأعمال , جلد 1 , صفحه 36 [↑](#footnote-ref-6)
7. - الخصال , جلد 1 , صفحه 163 [↑](#footnote-ref-7)
8. - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام , جلد 80 , صفحه 6 [↑](#footnote-ref-8)
9. - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام , جلد 79 , صفحه 349 [↑](#footnote-ref-9)