عنوان:

آثار تربیتی به اذن خداست نه با تکیه بر عمل خود

|  |
| --- |
| شناسنامه مطلب |
| کد مطلب | t-194 |
| رده | تزکیه‌ای/تقوای عمومی/اصلاح اندیشه/آشنایی با مسیر/ویژگی های مسیر |
| برچسب | آثار، خواب، سِحر، اصلاح اندیشه، تزکیه نفس، عرفانهای کاذب |
| توضیحات |  |

 در مسیر بندگی شخص آثار را از اذن و لطف خدا می‌بیند، بر خلاف عرفانهای کاذب که از قدرت عمل و ریاضت خود آثار را می بنند.

 یك نفر دنبال سحر و جادو می رود، یکسری برنامه‌ها و مسائل را یاد می‌دهند و این شخص تمرین می‌کند؛ خودش را تقویت کرده و در نهایت یك جادوگر خوبی برای خودش می‌شود. در علوم غریبه، تسخیر اجنه و ... هم به همین شکل است که فرد با تمرین، اراده خود را تقویت می كند، ریاضت می كشد تا اینکه نتیجه می‌گیرد. هر كس این برنامه‌ها را عمل کند و طبق آن پیش ‌رود به هدف خود می‌رسد و فرقی نمی کند مسلمان باشد یا كافر؛ باسواد باشد یا بی‌سواد. در علوم دیگر مانند علم فیزیك، شیمی، برق و ... هم به همین روال است.

اما مسائل توحیدی و تربیت نفس از جنسِ هیچكدام نیست. برنامه‌های عملی منحصر به فرد است. دقیقاً پس از این ریاضت‌ها و برنامه‌هایی كه انسان در عمل انجام می‌دهد در یك حالتی مانند خوف و رجا قرار می‌گیرد كه نه مطمئن است كه در اینجا به یك جایی رسیده و نه اینکه امید خود را از دست بدهد كه به هیچ جایی نخواهد رسید و در وضعیت نامعلوم به سر می برد و حالتی دارد كه می‌بیند فقط خدا باید از فضلش عنایت كند.

در علم فیزیك، علم شیمی و علوم غریبه واقعیت همان است كه اگر خداوند اجازه دهد، به نتیجه می رسد؛ اما این شخص به این نكته توجه ندارد و می‌گوید من نتیجه فعالیتم، استعدادم و كارم را گرفتم. در مسائل تربیتی درست عکس این است و شخص به این نكته توجه دارد كه اگر از طرف خدا یك عنایتی شود می‌بیند که این از طرف خدا بوده است، نه در اثر اعمالی که انجام داده است.

اینها یك نكته‌های ظریفی است كه انسان در عمل با آنها درگیر خواهد شد. وقتی برای انسان احوالات خوشی اتفاق بیافتد یا احوالات ناگواری رخ بدهد در این وضعیت چطور انسان باید مواظب باشد كه شیطان دخالت نكند در اینکه خوشی‌ها را به حساب خود و بدی‌ها را به حساب خدا و دیگران بگذارد؟

امكان دارد كسی تا آخر عمر در راه پاكی قدم بگذارد اما فعلا به اذن خدا در ظاهر به هیچ چیزی نرسد حتی یک خواب هم ندیده باشد. این اشكال ندارد. صحیح نیست که بگویم من اصلاً هیچ فرقی نكرده‌ام. بهترین فرق در این راه، این است كه به کمک خدا سعی می­كنم وظائف و اعمالم را بهتر انجام دهم. این بالاترین پیشرفت در این مسیر است. خواب دیدن یا ندیدن مربوط به استعدادهای افراد است.

از سویی روش هایی که در عرفان های کاذب ارائه می‌شود با امور خیالی و وهمی عجین شده است به طوری که بعضی از آنها عین وهم است. اما مسیر تربیت نفس سراسر حقایقی است که از منبع زلال وحی و اهل بیت گرفته شده است.

پایگاه ندای پاک فطرت