عنوان:

اى فرزند آدم! همانا تو مردار بد بويى هستى.

|  |  |
| --- | --- |
| شناسنامه مطلب | |
| کد مطلب | t-16 |
| رده | تزکیه‌ای/تقوای عمومی/یقظه/ مطالب تنبّه آمیز |
| برچسب | یقظه، بیداری، پاسداران حریم عشق، مرگ، قیامت، غفلت |
| توضیحات |  |

ربيع ابن عبد الرّحمان، معروف به ابن تبره‏، اهل معرفت و از نسّاك و عبّاد و صاحب عزلت است و در قرن دوّم مى‏زيست.

گفتار

- «إبن آدم! إنّما أنت جيفة منتنة، طيب نسيمك ما ركب فيك من روح الحياة، فلو قد نزع منك روحك، ألقيتَ جثّةً ملقاةً وجيفةً منتنةً وجسداً خاوياً قد جيف بعد طيب ريحه، واستوحش منه بعد الأنس بقربه، فأيّ الخليقة ابن آد م‏منك أجهل؟ وأيّ الخليقة منك أعجَب؟ إذ كنت تعلم أنّ هذا مصيرك، وأنّ التراب مقيلك، ثمّ أنت بعد هذا لطول جهلك تقرّ بالدنيا عيناً أما سمعته يقول: فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَ مَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أما واللَّه ما حداك على الصبر والشكر إلّالعظيم ثوابهما عنده‏لأوليائه.

أما سمعتُه يقول جلّ ثنائه! لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ‏ أو ما سمعته يقول: إِنَّما يُوَفَّى‏ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ‏ فهاهما منزلتان عظيمتا الثواب عند اللَّه قد بذلهما لك يابن آدم! فمن أعظم في الدنيا منك غفلةً؟ ومن أطول في القيامة حسرةً؟ إن كنتَ ترغب عمّارغب لك فيه مولاك وإنك تقرأ في الليل والنهار والصباح والمساء: نِعْمَ الْمَوْلى‏ وَ نِعْمَ النَّصِيرُ»

اى فرزند آدم! همانا تو مردار بد بويى هستى، پس تا زمانى كه روح حيات بر تن تو سوار است نسيمت را خوش بو كن؛ زيرا اگر روح از تو جدا شود به صورت پيكر و كالبد افتاده در زمين و مردار بد بو و جسد تو خالى به زمين مى‏افتى به گونه‏اى كه بعد از خوش بويى بد بو شده و بعد از آن كه در حال حيات مردم به واسطه‏ى نزديكى به آن با آن مأنوس مى‏شدند از او وحشت نموده ومى گريزند.

پس چه مخلوقى اى فرزند آدم از تو جاهل‏تر مى‏باشد؟ و چه آفريده‏اى از تو به خود بالنده‏تر است؟ زيرا تو مى‏دانستى كه باز گشت تو چنين خواهد بود و خاك خوابگاه و استراحت‏گاه تو خواهد بود، آن گاه بعد از اين همه به سبب طولانى شدن نادانى‏ات به واسطه‏ى دنيا چشم روشن مى‏گردى [و آن را مايه‏ى چشم روشنى خويش قرار مى‏دهى! آيا نشنيده‏اى كه خداوند مى‏فرمايد: «پس آن‏ها را [براى آيندگان، موضوعِ‏] حكايت‏ها گردانيديم، و سخت تارومارشان كرديم؛ قطعاً در اين [ماجرا] براى هر شكيباى سپاسگزارى عبرت‏هاست.»

آگاه باش به خدا سوگند كه خداوند تورا بر صبر وشكر گسيل نداشته وسوق نداده مگر به خاطر ثواب بزرگى كه آن دو در نزد خدا براى اوليايش دارند. آيا نمى‏شنوى كه خداوند جل ثناؤه مى‏فرمايد: «اگر شكر كنيد حتما روزى شمارا افزون مى‏گردانم.» آيا نشنيده‏اى كه مى‏فرمايد: تنها صابران مزد و پاداششان بدون حساب وشمارش كاملا به آنان عطا مى‏شود پس هان! آن دو [صبر و شكر] دو مقامى هستند كه پاداش بزرگى نزد خداوند دارند كه به فرزند آدم به تو بخشيده است، پس كيست كه در دنيا غافل‏تر از تو باشد؟

و چه كسى در قيامت حسرت و اندوهش طولانى‏تر از توست؟

اگر پشت مى‏كنى از آن چه كه مولايت تو را در آن ترغيب نموده و اينك در شب و روز و صبح و شام مى‏خوانى: نعم المولى ونعم النصير.

پاسداران حريم عشق ؛ ج‏5 ؛ ص61