عنوان:

واجبات نماز

|  |  |
| --- | --- |
| شناسنامه مطلب | |
| کد مطلب | t-350 |
| رده | تزکیه‌ای/تقوای عمومی/ورود به آستان بندگی/محاسبه عمر/آشنایی با واجبات |
| برچسب | تزکیه، نماز، واجبات،مقارنات نماز، رکن، غیر رکن، علامه طباطبایی |
| توضیحات |  |

مقارنات نماز يعنى كارهايى كه در نماز واجب مى‏باشد، يازده چيز است:

اول: نيت. دوم: تكبيرالاحرام. سوم: قيام. چهارم: قرائت. پنجم: ركوع. ششم:

سجده. هفتم: تشهد. هشتم: سلام. نهم: ترتيب. يعنى اجزاى نماز را به دستورى كه معين شده، بخواند و پيش و پس نيندازد.

دهم: طمأنينه، يعنى نماز را با وقار و آرامش بخواند. يازدهم: موالات، يعنى اجزاى نماز را پشت سر هم به جا آورد و بين آن‏ها فاصله نيندازد.

پنج چيز از اين يازده چيز، «ركن» است كه اگر عمداً يا سهواً كم يا زياد شود، نماز باطل است و بقيه ركن نيست و فقط در صورتى نماز باطل مى‏شود كه عمداً كم يا زياد گردد.

**اركان نماز**

اركان نماز عبارت است از 1. نيت 2. تكبيرةالاحرام 3. قيام در موقع گفتن تكبيرةالاحرام و قيام متصل به ركوع 4. ركوع 5. دو سجده.

1. نيّت‏

نيّت آن است كه انسان نماز را به قصد «قربت»، يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد و لازم نيست نيت را از قلب خود بگذراند، يا مثلًا به زبان بگويد:

«چهار ركعت نماز ظهر مى‏خوانم قربةً إلى اللَّه!».

2. تكبيرة الاحرام‏

پس از گفتن اذان و اقامه، با داشتن نيت و گفتن اللَّه اكبر، نماز شروع مى‏شود و چون به واسطه گفتن اين تكبير، چيزهايى مانند خوردن و آشاميدن و خنده كردن و پشت به قبله نمودن، حرام مى‏شود، اين تكبير را «تكبيرة الاحرام» مى‏گويند و مستحب است در موقع گفتن تكبير، دست‏ها را بالا ببريم و با اين عمل، بزرگى خدا را در نظر آورده و غير او را كوچك شمرده و پشت سر بيندازيم.

3. قيام‏

قيام در حال تكبيرةالاحرام و قيام متصل به ركوع، ركن است ولى قيام در موقع خواندن حمد و سوره و قيام بعد از ركوع، ركن نيست. بنابراين اگر كسى ركوع را فراموش كند و پيش از رسيدن به سجده يادش بيايد، بايد بايستد بعد به ركوع برود و چنان‏چه به طور خميدگى به حال ركوع برگردد، چون قيام متصل به ركوع را انجام نداده، نمازش باطل است.

4. ركوع‏

بعد از خواندن قرائت، بايد به قدرى خم شود كه دست‏ها به زانو برسد و اين علم را «ركوع» مى‏گويند. در ركوع يك مرتبه «سبحان ربي العظيم و بحمده» يا سه مرتبه «سبحان اللَّه» بايد گفت. پس از ركوع، بايد كاملًا بايستند بعد به سجده برود.

5. سجده‏

سجده، يعنى پيشانى و دست‏ها و سرزانوها و سر دو انگشت بزرگ پاها را بر زمين بگذارد و يك مرتبه «سبحان ربي الاعلى و بحمده» يا سه مرتبه «سبحان اللَّه» بگويد. بعد مى‏نشيند و دو مرتبه به سجده رفته ذكر سابقه را تكرار مى‏نمايد.

محلى كه پيشانى را بر آن مى‏گذارد، بايد زمين يا چيزى باشد كه از زمين مى‏رويد و بر چيزهاى «خوراكى و پوشاكى و معدنى» سجده جايز نيست.

**تشهد و سلام‏:** اگر نماز دو ركعتى است، پس از انجام دو سجده برخاسته و حمد و سوره را مى‏خواند و قنوت‏[[1]](#footnote-1) را انجام داده و پس از ركوع و دو سجده تشهد[[2]](#footnote-2) را مى‏خواند و نماز را سلام‏[[3]](#footnote-3) مى‏دهد. و اگر نماز سه ركعتى است، پس از تشهد برمى‏خيزد و سوره حمد تنها را خوانده يا سه مرتبه مى‏گويد: سبحان اللَّه و الحمدللَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اكبر، و بعد از ركوع و دو سجده و تشهد، سلام را انجام مى‏دهد و چنان‏چه نماز چهار ركعتى است، ركعت چهارم را مثل ركعت سوم انجام داده و بعد از تشهد نماز را سلام مى‏دهد.

**\*توجه شود که احکام مذکور عمومی و صرفا برای آشنایی می باشد و ممکن است با نظر مرجع شما کمی مغایرت داشته باشد.**

علامه طباطبایی ره، تعاليم اسلام، ص: 266

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

1. بعد از حمد و سوره دست‏ها را روبه‏روى صورت گرفته و هر ذكرى بخواهد را مى‏گويد مثلًا مى‏گويد:« رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ» [↑](#footnote-ref-1)
2. تشهد عبارت است از گفتن اين جملات« أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شَريكَ لَه وَ أشهد أنّ محمداً عبده وَرَسولُه، اللّهم صلّ على محمد و آل محمد.» [↑](#footnote-ref-2)
3. سلام به اين صورت انجام مى‏شود:« ألسّلام عَليك أيّها النبىّ وَ رحمةُ اللَّه وَ بَركاتُه، ألسّلام عَلينا وَ عَلى عِباد اللَّهِ الصّالِحين، السَّلام عَليكم وَ رَحمة اللَّه وَ بَركاتُه» [↑](#footnote-ref-3)