بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبیناالعبدالموید و الرسول المصددالمصطفی الامجد ابی القاسم محمد

موضوع بحث مساله نمازاست.حضرت امام می فرمایند که ما در روایات اصلی داریم به این تعبیرکه أَوَّلُ‏ مَايُحَاسَبُ‏ بِهِ‏ الْعَبْدُالصَّلَاةِفَإِذَاقُبِلَتْقُبِلَ ما سواهاِوَإِذَارُدَّتْرُدَّ ما سواها :اگرنماز ما را قبول کردند درس ما را قبول می کنند و طلبگی ما را قبول می کنند. من ادعا می کنم از اول صبح برای خدا شروع می کنم.اگر واقعا برای خدا درس می خوانم چرا موقع نماز که وقت خلوت با خداست از خلوت با خدا لذت نمی برم ؟ وقتی با طلبه ها خلوت وشب نشینی می کنیم خیلی لذت بخش است ، سوال ما این است که چرااز خلوت وشب نشینی با خدا لذت نمی بریم ؟ اگر از کسی نمازش را قبول نکردند یقین بدانیددرسش را هم قبول نمی کنند و هم چنین کار مسجد وامور تربیتی اش را هم قبول نمی کنند.یقین بدانید.

پس قانون اینست:نمازدر مسائل معنوی جایگاهی دارد که میزان اعمال ماست. ترازوی سنجش عمل ما نماز خواندن ماست حالا خود نماز را چه موقع از ما قبول می کنند ؟

لاصلاة الا بحضورالقلب.این یک قضیه منطقی است: لا درس الا بالصلاه لا مسجد الا بالصلاة لا فعل الا بالصلاة و لا صلاة الا بحضورالقلب؛یعنی آقای طلبه تو که ادعا می کنی از اول صبح برای امام زمان درس می خوانی اگر موقع تکبیرةالاحرام در حال عبادت حاضر نیستی بدان مشکلی در اعمالت داری. نماز ما را به خاطر حضور قلب از ما می پذیرند و بقیه ی اعمال را هم به خاطر نماز. پس بازگشت همه ی اعمال به این است که وقت نماز خودم را حاضر در محضر خدا بدانم و لذت ببرم.

علت انتخاب این موضوع ( موضوع نماز) به جهت تاکیدات ومواعظ عجیب حضرت امام است که می فرمودند:به گونه ای عمل کنید که بتوانید نمازی بخوانید که موردپذیرش خداواقع شود.

چرا در نماز حضور قلب نداریم ؟ جواب : چون ما به عبادت خدا عشق نمی ورزیم ، هر کس از هر عملی لذت ببرد در آن عمل حاضر است.شما الان اگر بدانید جلسه ی درسی هست که از آن لذت می برید با شوق می روید و حواستان از همه جا پرت می شود ومتمرکز و مجذوب مطالب استادمی شوید چون لذت می برید. کسی در نماز حاضر است که لذت ببرد لذا امام صادق علیه السلام می فرماید: طوبی لعبد عشق العبادة یا طوبی لمن عشق العباده و عانقهابقلبه هر کس با عشق عبادت کندو شیفته ی عبادت خدا باشدو از خلوت با خدا لذت ببرد چون عاشق عبادت است،عانقهابقلبه،عبادت را با قلبش به آغوش می کشد و باشرهابجسده بدنش به دنبال قلبش است امام می فرماید:کسانی که درست نماز می خوانند امام جماعتشان قلب آنهاست و بقیه ی اعضا باید به این امام جماعت اقتداء کنند عانقهابقلبه و باشرهابجسده چون عاشق عبادت است.ما از نشستن با همه لذت می بریم ولی موقع عبادت عجله داریم و خسته ایم و قطعا از عبادت استفاده نمی کنیم.لذا بحث امروز این است که چه کنیم که با عشق عبادت کنیم چرا که اگر عشق باشد حضور قلب داریم اگر حضور قلب داشته باشیم نماز داریم اگر نماز داشتیم درس طلبگی داریم،رضایت امام زمان داریم، قبول حق داریم، چه کنیم ؟ روایات ما تاکید دارند که بعضی از نماز های ما به خاطر اینکه حضور قلب نداریم و عشق و علاقه در آن نیست این گونه اند : اِنّ من الصلاة لمایقبل نصفها و ثلثها و ربعها و خمسها الی العشر: بعضی از نمازها یک دوم یا یک سوم یا یک چهارم یا یک پنجم تایک دهم آن قبول نمی شود. و ان منها لما تلف کما یلفّ الثوب الخلق فیضرب بها وجه صاحبه: بعضی نماز ها را مثل کهنه پاره ها می پیچانندو به صورت صاحبش می زنند. بعد حضرت رسول(ص) قاعده میدهند : و ما لک من صلاتک الا ما اقبلت علیه بقلبک.

چه کنیم که عشقی داشته باشیم که این قلب در حال عبادت خدا حاضرشود ؟ چه کنیم با عشق عبادت کنیم ؟

مباحث اخلاقی تفاوتی با فلسفه و منطق و اصول داردو آن اینست که آموختن وبیان کردنش سخت نیست ،ولی عمل کردن به آن همت واراده می خواهد.ما دنبال لذت بردن از عبادتیم از چه طریق ؟ از طریق عاشقانه عبادت کردن چگونه؟

رسول اکرم خطاب به اصحابشان فرمودند: ما لی لا اری فیکم حلاوةالعباده: یاران من چرا حلاوت عبادت را در شما نمی یابم ؟ چرا لذت عبادت را در شما نمی یابم ؟ قالوا یا رسول الله ما حلاوةالعباده؟ شیرینی عبادت چیست ؟ حضرت فرمود:التواضع. حضرت امام در اینجا می فرمایند یعنی قلبی عشق به عبادت خدا پیدا می کند که اول،از همه آلودگی ها تخلیه شود. برای آنکه ما با عشق به سوی خدا برویم و عاشقانه عبادت کنیم و خود به خود حضور قلب داشته باشیم اول باید این دل را پاکسازی بکنیم ، تخلیه کنیم بعد تحلیه کنیم (یعنی پر کنیم ، از چه چیز قلب را تخلیه کنیم؟ از گناه.

اول رساله در باب نماز لازم است انسان قبل از نماز توبه کند و از گناهانی که مانع قبول نماز اند مثل تکبر مثل حسد ؛که از گناهان قلبی اند اجتناب کند. دلی که آلودگی پیداکند یقین بدانید محال است عشق به عبادت خدادر این دل جا بگیرد و دلی که عشق به عبادت خدا ندارد از عبادت خدا بیزاراست و فرار می کند .حضور قلب این نیست که تلاش کنیم معانی نمازرا یاد بگیریم بلکه باید دل رااز آلودگی پاک کنیم،لذا پیامبر فرمود: هرکه در رفتارش تواضع بود و تکبر نداشت یاد می گیرد بنده ی خدا شود. حلاوت عبادت خدا در اجتناب از آلودگی های قلبی است لذا بعد فرمودند : انّمااَقبلُ صلاةَ من تواضع لعظمتی و لم یتعظّم علی خلقی ؛ من نماز کسی را قبول می کنم که برای عظمت من تواضع کند و در مقابل بندگانم فروتن باشد ، محال است طلبه ای عادت به جدل وجسارت وپرخاشگری داشته باشد بعد بتواند از نمازش استفاده کند ، اگر در حرکات یک طلبه بوی تکبر به مشام رسید اگر در حرکاتش زیبایی تواضع و بندگی خدا مشاهده نشد محال است نمازش درست شود.

مواعظ حضرت امام رامطالعه کنیدمی فرمایند: طلبه ها چرا جدل زیاد می کنید ؟ جدل ، ریا ، تکبر قلب رامی میراند قلبی هم که بمیردنمی تواند عبادت کند لذا می بینید اقای طلبه ادعادارد از صبح تا ظهر درس خوانده و قال الصادق و قال الباقر گفته ولی موقع نماز هیچ لذتی از نماز نمی برد.

سال های اول طلبگی خیلی مهم است ، تخلیه ی دل از معاصی مخصوصا معصیت های خاصی که در حوزه زیاداست ، اگر یک هفته توفیق پیدا کردی وگناه نکردی دو رکعت نماز می خوانی خلاصه و مختصر اما لذت می بری .گاهی دیده می شود فرد مشغول عبادت است واشک امانش نمی دهد بدون این که برای گریه کردن تلاش کند. این فرد پاک ومتصل است از خلوت با خدا لذت می برد از یاد خدا لذت می برد از ذکر خدا لذت می برد ، خوش به حال کسانی که خوب عبادت می کنندو از بندگی و عبادت خدا لذت می برند وجود مقدس امام حسن مجتبی می فرمایدکه ما بلند می شدیم می دیدیم مادرمان فاطمه زهرا فلم تزل راکعةساجده حتی اتضح عمود الصبح تا صبح رکوع و سجده می رفت.

پیامبر آنقدراز عبادت لذت می بردو نماز می خواند که پاهای ایشان ورم کرده بود. زهرای اطهر شاگرد حق رسول خداست که آنقدر نماز خواند که روایت دارد پاهای فاطمه ورم کرده امابرخی آقایان طلبه پس از عمری طلبگی از دو رکعت نمازش لذت نبرده . زهرای اطهر شیفته ی عبادت بود اما وجود مقدس امام حسن می فرماید نماز می خواندندو و دعا می کردند اما هرچه گوش می کردم که برای خودشان دعا کنند برای ما دعا کنند هرگز ،فقط غیر را دعا می کردند ، (گفتم) مادرم شما تا صبح دعا می کردید و نماز می خواندید جمله ی معروف : یا بنیّ الجارثم الدار ، دگر خواهی به انسان خداخواهی میدهد. ادب در مقابل دیگران انسان را آماده ی عنایت خدا می کند تواضع ، ادب ، دگرخواهی دل را آماده می کند ، بیایید در سالهای آغازین طلبگی این مسائل را تمرین و ملکه کنید. فضه می فرماید: بی بی فاطمه نماز می خواند و عبادت می کرد اما در روزهای اخر فاطمه ی زهرا نمی توانست ایستاده نماز بخواند نافله ها را نشسته می خواند اما همین که صدای آمدن امیرالمومنین شنیده می شد می گفت فضه کمکم کن بایستم می خواهم آقا امیر المومنین این اولین مظلوم عالم زهرا را نشسته نبیند کمکم کن بایستم نمازم را ایستاده بخوانم. فضه می گوید کمک می کردم زهرا بلند می شد پنهان می کرد نمی خواست دل علی را با این مصیبت های متعدد بیشتر از این جریحه دار کند اما اسماء که نقل می کند علی نفهمید همه ی واقعیت را - به حسب علم ظاهر - تا آن لحظه ای که آب می ریختم روی دست های علی که داشت بدن عزیزش را می شست یک دفعه دیدم شروع کرد سر را به دیوار زدن صدای ضجه ی علی بلند شدبه ایشان گفتم: شما فرمودید کسی بلند گریه نکنه چرا صدا را بلند کرده اید ؟ فرمود اسماء آرام بگیر اسماء الان که دستم به آن پهلو رسید متوجه ناله ها ی زهرا شدم .

علی لعنة الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون خدایا تو را به پهلوی شکسته ی زهرای اطهر حال عبادت توفیق ترک معصیت عمل به وظائف سنگین شرعی به همه ی ما عنایت بفرما پروردگارا این دوران حجره و مدرسه را دوران خودسازی و سازندگی روح و عقل و جسم همه ی ما قرار بده پروردگارا قلب مقدس امام زمان از همه ی ما راضی و خشنود بگردان رهبر عظیم الشان ما در سایه ی وجود مقدس حجت بن الحسن تا ظهورش عزت هر چه بیشتر عنایت بفرما دشمنانش را اگر قابل هدایت نیستند ذلیل و رسوا و ریشه کن بفرما پروردگارا امام شهدا و گذشتگان همه ی مارا مشمول شفاعت و عنایت زهرا ی اطهر بفرما.

صلوات