عنوان:

شرح دعاى بعد از نماز مغرب هر شب ماه مبارك رمضان‏

|  |
| --- |
| شناسنامه مطلب |
| کد مطلب | t-405 |
| رده | تزکیه‌ای/ مباحث معرفتی/مناسبتها/مناسبتهای قمری/رمضان |
| برچسب | تزکیه، خودسازی، معارف، ادعیه، شرح دعا، ماه رمضان، آیت الله سعادت پرور(ره) |
| توضیحات |  |

آیت الله سعادت پرور(ره) در کتاب نور هدایت این دعا را چنین شرح داده‌اند:

«أَللَّهُمَّ! بِكَ وَ مِنْكَ أَطْلُبُ حاجَتِى.»[[1]](#footnote-1)

خداوندا! حاجتم به تو، و از تو مى‏خواهم.

ترديدى نيست كه حوايج را بايد «از خدا» درخواست نمود؛ امّا اين كه بايد «به خدا» از او طلب حاجت نمود، سخنى توحيدى است. توضيح آن كه به نصّ كتاب و سنّت، خداوند با اشيا و موجودات، و محيط به آن‏ها است. يكى از اشيا و موجودات، انسان با عمل و خواسته‏هاى او است. بنابراين، همان گونه كه حقّ سبحان، به بنده‏اش محيط مى‏باشد، به عمل او هم محيط است و ممكن نيست چيزى از بنده صادر شود و به خداى متعال قائم نباشد. اين جا است كه معناى‏ «لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلّا بِاللَّهِ.»؛ (هيچ تحوّل و نيرويى جز به خدا تحقّق نمى‏يابد) نيز ظاهر مى‏شود. به چنين باورى «توحيد افعالى» مى‏گويند و در آيات و احاديث و ادعيه، فراوان به آن اشاره شده است و تعبير «بِكَ» در اين فراز از دعا و جمله‏ى‏ «لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلّا بِاللَّهِ» از آن جمله است.

«وَ تَرْزُقَنِى ... أَنْ أَكُفَّ عَنْ جَمِيعِ مَحارِمِكَ، حَتّى‏ لا يَكُونَ شَىْ‏ءٌ آثَرَ عِنْدِى مِنْ طاعَتِكَ وَ خَشْيَتِكَ، وَ الْعَمَلِ بِما [لِما] أَحْبَبْتَ، وَ التَّرْكِ عَمّا كَرِهْتَ وَ نَهَيْتَ عَنْهُ.»[[2]](#footnote-2)

... و خوددارى نمودن از همه‏ى آن چه را كه حرام گردانيده‏اى، روزى‏ام فرما؛ تا هيچ چيز در نزد من برگزيده‏تر از طاعت و عبادت و ترس [از عظمتت‏] و عمل به آن چه دوست دارى و ترك آن چه ناپسندش شمرده و از آن نهى فرموده‏اى، نباشد.

اين فراز گوياى آن است كه تا مؤمن از همه‏ى گناهان كناره نگيرد، از طاعت و بندگى‏ خدا بهره و لذت نخواهد برد و ترس از عظمت حقّ سبحانه در دلش جاى نخواهد گرفت و هرگز نخواهد توانست با تمايل و علاقمندى و رغبت به آن چه محبوبِ اوست عمل كند و آن چه را كه خدا دوست ندارد و از آن نهى فرموده، ترك كند. منبع: نور هدايت، ج‏1، ص 39، نرم افزار گنج سعادت مرکز کامپیوتری علوم اسلامی نور

1. - اقبال الاعمال، ص 24. [↑](#footnote-ref-1)
2. - اقبال الاعمال، ص 24. [↑](#footnote-ref-2)