عنوان:

وقت نماز

|  |  |
| --- | --- |
| شناسنامه مطلب | |
| کد مطلب | t-348 |
| رده | تزکیه‌ای/تقوای عمومی/ورود به آستان بندگی/محاسبه عمر/آشنایی با واجبات |
| برچسب | تزکیه، نماز، واجبات، وقت نماز، نمازهای پنجگانه، وقت مخصوص، وقت مشترک، علامه طباطبایی |
| توضیحات |  |

نماز ظهر و عصر هر كدام وقت مخصوص و مشتركى دارند وقت مخصوص نماز ظهر از اول ظهر[[1]](#footnote-1) است تا وقتى كه به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد كه اگر كسى سهواً هم نماز عصر را در اين وقت بخواند، نمازش باطل است.

وقت مخصوص نماز عصر، موقعى است كه به اندازه خواندن نماز عصر وقت به مغرب مانده باشد، كه اگر كسى تا اين موقع نماز ظهر را نخواند نماز ظهر او قضا شده و بايد نماز عصر را بخواند. و ما بين وقت مخصوص نماز ظهر و وقت مخصوص نماز عصر، وقت مشترك نماز ظهر و عصر است كه اگر كسى اشتباهاً در اين وقت تمام نماز عصر را پيش از نماز ظهر بخواند، نمازش صحيح است و بايد نماز ظهر را بعد از آن به جا آورد.

نماز مغرب و عشا هم هر كدام وقت مخصوص و مشتركى دارند.

وقت مخصوص نماز «مغرب»[[2]](#footnote-2) از اول مغرب است تا وقتى كه از مغرب به اندازه خواندن سه ركعت نماز بگذرد. و وقت مخصوص نماز «عشا» موقعى است كه به اندازه خواندن نماز عشا به نصف شب‏[[3]](#footnote-3) مانده باشد، كه اگر كسى تا اين موقع نماز مغرب را نخوانده باشد، بايد اول نماز عشا و بعد از آن نماز مغرب را بخواند.

بين وقت مخصوص نماز مغرب و وقت مخصوص نماز عشا، وقت مشترك اين دو نماز است كه اگر كسى در اين وقت اشتباهاً نماز عشا را پيش از نماز مغرب بخواند، نمازش صحيح است و بايد نماز مغرب را بعد از آن به جا آورد. وقت نماز صبح از اول «فجر[[4]](#footnote-4) صادق» است تا بيرون آمدن آفتاب.

علامه طباطبایی ره، تعاليم اسلام، ص: 262

نرم افزار مجموعه آثار علامه طباطبایی(ره) مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور

1. - اگر چوب يا چيزى مانند آن را راست در زمين هموار فرو برند صبح كه خورشيد بيرون مى‏آيد سايه آن به طرف‏مغرب مى‏افتد و هر چه آفتاب بالا آيد، اين سايه كم مى‏شود و در اول ظهر به آخرين درجه كمّى مى‏رسد و ظهر كه شد، سايه آن به طرف مشرق برمى‏گردد و هر چه خورشيد به مغرب مى‏رود، سايه زيادتر مى‏شود. بنابراين وقتى سايه به آخرين درجه كمى رسيد و دو مرتبه رو به زياد شدن گذاشت، معلوم مى‏شود ظهر شده، ولى بايد يادآور شد كه در بعض شهرها مانند« مكه» موقع ظهر، سايه به كلى از بين مى‏رود و در اين شهرها، بعد از آن كه سايه دوباره پيدا شده، معلوم مى‏شود كه ظهر شده است [↑](#footnote-ref-1)
2. - مغرب تقريباً پانزده دقيقه بعد از غروب آفتاب است و علامتش آن است كه« حمره مشرقيه» يا سرخى طرف‏مشرق، كه بعد از غروب آفتاب پيدا مى‏شود، از بين برود [↑](#footnote-ref-2)
3. - نصف شب شرعى يازده ساعت و يك ربع، بعدازظهر است [↑](#footnote-ref-3)
4. - نزديك اذان صبح از طرف مشرق سفيده‏اى رو به بالا حركت مى‏كند كه آن را فجر اول، يا فجر كاذب مى‏گويند. موقعى كه آن سفيده پهن شد، فجر دوم و موقع اذان و اول وقت نماز صبح است [↑](#footnote-ref-4)