قنوت و انقطاع از غیر خدا
سلسله مباحث آداب الصلاة- آداب قنوت

اهمیت قنوت
از مستحبات مؤکد است، طوری که بعضی گفته‌‌اند نمازی که قنوت نداشته باشد قبول نیست.

 آثار قنوت

 از جمله آثار قنوت اجابت دعا، قرار گرفتن در رحمت واسعه و باز شدن درب رحمت الهی بر روی بنده است.

 امام صادق(ع) فرمودند:«مَا أَبْرَزَ عَبْدٌ يَدَهُ إِلَى اَللَّهِ اَلْعَزِيزِ اَلْجَبَّارِ إِلاَّ اِسْتَحْيَا اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَرُدَّهَا صِفْراً»
«هيچ بنده‌اى دستش را به سوى خداوند عزيز و جبار آشكار نمى‌كند مگر آنكه خداوند عزيز و جليل،شرم دارد از اينكه آن را خالى برگرداند»
 لذا مراقب باشید چیز کم ارزش نخواهید؛ چون خدا بنا ندارد انسان را دست خالی برگرداند.

ذکر دعای قنوت
در قنوت مستحب است که عربی دعا کنید و بهتر این است که دعاهایی که اهل بیت (ع) به ما تعلیم داده‌اند را بخوانید به طور مثال :
1. در روایت است که امام رضا(ع) در قنوت همه نمازهایشان این دعا را می‌خواندند: «رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَجَلُّ الْأَكْرَمُ»
2. پیامبر(ص) هم به ذکر این تسبیح خدا توصیه می‌کردند: «لااِلهَ اِلاَّ اللّه الْحَلِيمُ الْكَريم لااِلهُ الاّ اللّه الْعَلِيُّ الْعَظِيم سُبْحانَ اللّه رَبِّ السَّمواتِ السَّبْع وَ رَبِّ الاْءَرَضِينَ السَّبْع وَ ما فيهِنَّ وَ ما بَيْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيم وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِين»

 حقیقت قنوت
 قنوت در لغت به معنای خضوع و اطاعت است؛ خضوع حالتی اختیاری است که در مقابل بزرگی انجام شود. همه اجزای نماز خضوع است، اما دو عمل سجود و قنوت بالاترین خضوع و خشوع در مقابل پرودگار است.

 قنوت عبارت است از دست شستن از غیر و اقبال تام به خدا. در چنین حالتی درخواست مادی کردن بسیار نهی شده است.

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
 مسجد جامع صفا