عنوان:

**عبودیت نجاتبخش است نه صرف معنویت!**

|  |  |
| --- | --- |
| شناسنامه مطلب | |
| کد مطلب | t-184 |
| رده | تزکیه‌ای/تقوای عمومی/اصلاح اندیشه/آشنایی با مسیر/ویژگی های مسیر |
| برچسب | اصلاح نگرش، عبودیت، بندگی، معنویت، حس و حال، امامین انقلاب |
| توضیحات |  |

در غرب و عرفانهای کاذب غرب و شرق و حتی عرفانهای کاذب درون اسلام، معنویت برای معنویت است و میداندار این عرصه، نفس است تا یک حالی و یک حس خوبی به دست آورد که هیچ ارتباطی به بندگی خداوند ندارد؛ یعنی اصل معنویت است نه بندگی و تقرب. اما بندگان شایسته خداوند تمام مبنایشان بندگی و عبد خدا بودن است.

اولین اولویت تهذیبی تقوای عام، انجام واجبات و ترک محرمات و وظیفه محوری است. و بزرگان تلاش کسی را که قبل از طی این مرحله، به مراحل بالاتر یعنی تقوای خاص یا خاص الخاص مشغول شوند، بی ثمر می دانند. چراکه کسی که کار اهم را واگذارد و به کار مهم بپردازد، بندگی نکرده و آن عمل باعث تقرب او به خداوند نمی شود.

از این رو بزرگان نسبت به مطالعه سیره علما دعوت می کنند، اما از مطالعه حالات و مکاشفاتشان منع می کنند؛ چراکه نتیجه­اش هیجان زدگی در مخاطب و درآوردن اداء و اطوار بزرگان بدون مغز و لب مطلب و توهم صاحب کرامت شدن و خودپسندی و عجب می شود که نهایت دوری بنده از خداوند است و بیشتر از آنکه شخص را به بندگی وادارد به پرورش نفس می کشاند.

امام خامنه ای(دام ظله العالی): اگر برويد، عالى ترين مفاهيم اسلامى و معارف اسلامى را براى مردم بيان كنيد... در باب معارف عرفانى خيلى بالا براى مردم بگوييد اما بعد ببينند آقا در انجام‏ واجبات‏ كاهل است، در محرمات بى پرهيز است...همه آن حرف ها يك سر سوزن فايده نخواهد كرد. [[1]](#footnote-1)

برخی افراد قبل از اینکه در واجب و حرامشان محکم باشند، مشغول مستحبات و آداب می شوند، اما امام باقر علیه السلام فرمودند: «لا طاعة كأداء الفرائض، ولا تقوى كاجتناب المحارم.»[[2]](#footnote-2) طاعتى مانند انجام واجبات و تقوايى مانند دورى از محرمات نيست. آیت الله خوشوفت (ره) می فرمود: راه رسیدن به خدا و کسب رضایت حق تعالی، در انجام واجبات و ترک محرمات است؛ و البته انسان باید واجب و حرام را بشناسند؛ و همواره دستور آیت الله بهجت(ره) به کسانی که توصیه می خواستند این بود که واجبات را انجام دهید و از حرام دوری کنید.

امام خمینی(ره) در چهل حدیث، ذیل حدیث دوازدهم فصلی را در باب تقوای عام مطرح می کنند و می فرمایند انجام واجبات و ترک محرمات افضل از هر چيز و مقدم بر هر مقصد و مقدمه پيشرفت و راه منحصر مقامات و مدارج انسانيه است كه اگر كسى مواظبت به آنها كند از اهل سعادت و نجات است... از مراجعه به اخبار و آثار و خطب نهج البلاغة واضح شود كه حضرات معصومين نيز به اين مرحله بيشتر اهميت داده‏اند- پس اى عزيز اين مرحله اوّل را خيلى مهم شمار و مواظبت و مراقبت در امر آن نما كه اگر قدم اوّل را درست برداشتى و اين پايه را محكم كردى، اميد وصول به مقامات ديگر است و الا رسيدن به مقامات ممتنع و نجات بس مشكل و صعب مى‏شود.[[3]](#footnote-3)

1. - حوزه و روحانيت، ص 536 [↑](#footnote-ref-1)
2. - تحف العقول، ص 286 [↑](#footnote-ref-2)
3. - چهل حدیث، ص 208 [↑](#footnote-ref-3)