عنوان:

نومیدی از رحمت خدا

|  |
| --- |
| شناسنامه مطلب |
| کد مطلب | t-229 |
| رده | تزکیه‌ای/رذائل و فضائل/رذائل/سطح آشنایی |
| برچسب | اخلاق، تزکیه، رذائل، نومیدی، یاس، رحمت، علامه طباطبایی |
| توضیحات |  |

يكى از خطرناك‏ترين گناهان در اسلام نوميدى از رحمت خداست.

خداى متعال مى‏فرمايد:

«قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»؛[[1]](#footnote-1)

بگو اى بندگان من كه به خود ستم كرده‏ايد، از رحمت خدا و آمرزش خدا نوميد نشويد و اگر توبه كنيد، خدا هر گناهى را مى‏آمرزد، زيرا خدا آمرزنده و مهربان است.

در جاى ديگر «نوميد» از رحمت خدا را «كافر» مى‏شمارد و جهتش اين است كه‏ اگر كسى از رحمت و آمرزش خدا نوميد شود، ديگر محرك درونى ندارد كه در زندگى خود كار خوب و پسنديده‏اى انجام دهد يا از گناهان بزرگ و كوچك و كردارهاى زشت و ناروا اجتناب ورزد، زيرا محرك اصلى در اين دو چيز «اميد رحمت» و «نجات از عذاب خدا» است و اين اميد در چنين آدمى وجود ندارد و اين فرد با كسى كه پاى بند به هيچ دين و آئينى نيست، از جهت حالت قلبى و صفات درونى كمترين فرقى ندارد.

علامه طباطبایی (ره) ، تعاليم اسلام، ص: 242

نرم افزار مجموعه آثار علامه طباطبایی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور

1. - زمر، آيه 54 [↑](#footnote-ref-1)