عنوان:

حکمت توصیه به مستحبات و نوافل

|  |  |
| --- | --- |
| شناسنامه مطلب | |
| کد مطلب | t-391 |
| رده | تزکیه‌ای/تقوای عمومی/ورود به آستان بندگی/مستحبات/جایگاه و اهمیت |
| برچسب | مستحبات، نوافل، حدیث قرب نوافل، حکمت، شعر گلشن راز، آیت الله سعادت پرور(ره) |
| توضیحات |  |

كسى كو از نوافل گشت محبوب به لاىِ نفى كرد او خانه، جاروب‏

آیت الله سعادت پرور (ره) در باره این بیت از گلشن راز می فرمایند: نجم‏الدين[[1]](#footnote-1) با اين بيت اشاره به حديث «قرب نوافل» مى‏كند كه خداوند مى‏فرمايد:

«وَما تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٌ بِشَىْ‏ءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ لِيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّافِلَةِ، حَتّى‏ أُحِبَّهُ، فَإِذا أَحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَلِسانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِها، إِنْ دَعانِي، أَجَبْتُهُ، وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ ...»[[2]](#footnote-2)

و هيچ بنده‏اى به چيزى دوست داشتنى‏تر و محبوب‏تر از آن چه بر او واجب نموده‏ام به من نزديكى نجست، و به درستى كه بنده با نافله و عمل مستحبّى به سوى من نزديكى مى‏جويد تا اين كه او را دوست مى‏دارم؛ و هنگامى كه او را دوست داشتم گوش او مى‏شوم كه با آن مى‏شنود، و چشم او مى‏شوم كه با آن مى‏بيند، و زبان او مى‏گردم كه با آن سخن مى‏گويد، و دست او مى‏شوم كه با آن مى‏گيرد. اگر به درگاه من دعا كند، دعاى او را اجابت مى‏كنم. و اگر چيزى از من بخواهد، به او عطا مى‏كنم ...

در واقع، واجبات، انسان را به حقيقت و مقام توحيد حقيقى مى‏رسانند، و نوافل به منزله‏ى اسما و صفات‏اند كه به اصطلاح واجبات را بَزَك مى‏كنند تا در اثر عمل به‏ آن‏ها هستى حقيقى ظهور پيدا كند. مثل اين مى‏ماند كه با نوافل راهِ واجبات را نظيف و با واجبات به مقصود نايل آييم.

در روايات هم آمده است: نوافل، نواقص واجبات را جبران مى‏كنند. در روايتى آمده است:

«لا يُقْبَلُ مِنْ صَلاةِ العَبْدِ إِلّا ما أَقْبَلَ عَلَيْهِ. فَقالَ لَهُ: يَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، هَلَكْنا إِذاً. قالَ: كَلّا، إِنَّ اللَّهَ يُتِمُّ ذلِكَ بِالنَّوافِلِ.»[[3]](#footnote-3)

از نماز بنده تنها آن مقدار كه حضور قلب داشته باشد قبول مى‏شود. راوى مى‏گويد:

عرض كردم: اى پسر رسول خدا، در اين صورت هلاك شديم. فرمود: هرگز، خداوند واجبات را با نوافل تكميل مى‏كند.

و در حديث ديگر آمده است:

«إِنَّما أُمِرْنا بِالسُّنَّةِ لِيَكْمُلَ بِها ما ذَهَبَ مِنَ المَكْتُوبَةِ.»[[4]](#footnote-4)

علت اين كه به سنّت [نوافل‏] امر شده‏ايم، آن است كه نواقص نمازهاى واجب با آن تكميل گردد.

در اين‏جا به محضر حضرت استاد- رحمه‏اللَّه- عرض شد: آيا منظور از نافله در حديث، مطلق نوافل و مستحبّات‏ است- زيرا نافله در لغت به معناى زيادى است- و يا نوافلِ مخصوص، مراد است؟

فرمودند: ظاهراً نوافل نمازى منظور است؛ ولى بيان فوق را مى‏توان در مورد هر واجبى كه مستحبّاتى دارد، گفت.

کتاب راز دل، ص198

نرم افزار مجموعه آثار ایت الله سعادت پرور(ره) مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور

1. - سروده‏ى شيخ نجم‏الدين محمود شبسترى (رحمه‏اللَّه). [↑](#footnote-ref-1)
2. - اصول كافى، ج 2، ص 352؛ بحارالانوار، ج 72، ص 155. [↑](#footnote-ref-2)
3. - مستدرك الوسائل، ج 3، ص 56؛ ج 4، ص 103- 104؛ بحارالانوار، ج 81، ص 265. نيز ر. ك: وسائل الشيعة، ج 4، ص 99؛ مستدرك الوسائل، ج 3، ص 57؛ بحارالانوار، ج 46، ص 61؛ ج 81، ص 250؛ خصال، ج 2، ص 517. [↑](#footnote-ref-3)
4. -كافى، ج 3، ص 362؛ وسائل الشيعة، ج 4، ص 71. [↑](#footnote-ref-4)