عنوان:

هر چه مقصد بزرگتر باشد، استقامت بیشتری می طلبد

|  |
| --- |
| شناسنامه مطلب |
| کد مطلب | t-200 |
| رده | تزکیه‌ای/تقوای عمومی/اصلاح اندشه/آشنایی با مسیر/ویژگی های مسیر |
| برچسب | استقامت، صبر، تزکیه، تربیت نفس، عبودیت، آیت الله سعادت پرور |
| توضیحات |  |

 یکی از ویژگی های مسیر تربیتی این است که انسان باید مسیری پرفراز و نشیب را طی کند و طبیعتا این امر با ذهنیتهای خیالی و روحیه های تن آسایی مغایر است. از این رو بزرگان راه این هشدار را می دهند که راه عبودیت و بندگی و رسیدن به خدا نیازمند استقامت است.

در اینجا به موعظه هایی از آیت الله سعادت پرور(ره) اشاره ای می رود:

- اى عزيزان من! استقامت و پايدارى در امور را مركب هر امرى قرار دهيد، تا آن مركب به زير پاى شما است به منزل خواهيد رسيد و الا با پاى لنگ كجا مى‏توان در امور دنيوى و اخروى به منزل رسيد.

- اى عزيزان من! هرچه امر و مقصد بزرگ‏تر و شريف‏تر باشد، استقامت در آن بايد بيشتر باشد.

- اى عزيزان من! آن وقتى كه به امرى‏ از امور دنيوى و اخروى و معنوى موفق شديد، بدانيد كه خداوند شما را موفق كرده، چون استقامت ورزيديد از خداوند هم كمك مى‏رسد و اگر استقامت نورزيديد گويا به خداوند عملا گفته‏ايد؛ اين چيزى كه به ما داده‏اى نمى‏خواهيم.

-اى عزيزان من! البته در راه استقامت در امور، ناراحتى‏ها، محروميت‏ها، سوختن‏ها هست ولى چون استقامت نموديد و به مطلوب رسيديد آن ناملايمات به كام شما شيرين يا آن كه فراموش شود.

- اى عزيزان من! در هر امرى صبر و بردبارى را پيشه خود قرار دهيد، خداوند با صابرين است. مى‏دانيد معنى اين كلام چيست؟ خداوند با همه موجودات است اما با شما (صابرين) به عنايتى ديگر است.

- اى عزيزان من! آميزش با اشخاص مستقيم و صابر براى شما فائده زيادى دارد و بر عكس با غير ايشان نشستن مضارّ زيادى دارد.

پند نامه سعادت، ص: 33