عنوان:

فَعَلَيْكَ بِذَاتِ نَفْسِكَ وَ دَعْ مَا سِوَاهَا

|  |
| --- |
| شناسنامه مطلب |
| کد مطلب | t-7 |
| رده | تزکیه‌ای/تقوای عمومی/یقظه/آیات و روایات |
| برچسب | یقظه، بیداری، عمر، فرصت، عمل صالح، دنیا، مرگ |
| توضیحات |  |

قال إمام الباقر:

«أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّكُمْ فِي هَذِهِ اَلدَّارِ أَغْرَاضٌ تَنْتَضِلُ فِيكُمُ اَلْمَنَايَا لَنْ يَسْتَقْبِلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَوْماً جَدِيداً مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ بِانْقِضَاءِ آخَرَ مِنْ أَجَلِهِ

فَأَيَّةُ أُكْلَةٍ لَيْسَ فِيهَا غُصَصٌ أَمْ أَيُّ شَرْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَرَقٌ

اِسْتَصْلِحُوا مَا تَقْدَمُونَ عَلَيْهِ بِمَا تَظْعَنُونَ عَنْهُ

فَإِنَّ اَلْيَوْمَ غَنِيمَةٌ وَ غَداً لاَ تَدْرِي لِمَنْ هُوَ أَهْلُ اَلدُّنْيَا سَفْرٌ يَحُلُّونَ عَقْدَ رِحَالِهِمْ فِي غَيْرِهَا قَدْ خَلَتْ مِنَّا أُصُولٌ نَحْنُ فُرُوعُهَا فَمَا بَقَاءُ اَلْفَرْعِ بَعْدَ أَصْلِهِ

أَيْنَ اَلَّذِينَ كَانُوا أَطْوَلَ أَعْمَاراً مِنْكُمْ وَ أَبْعَدَ آمَالاً

أَتَاكَ يَا اِبْنَ آدَمَ مَا لاَ تَرُدُّهُ وَ ذَهَبَ عَنْكَ مَا لاَ يَعُودُ

فَلاَ تَعُدَّنَّ عَيْشاً مُنْصَرِفاً عَيْشاً مَا لَكَ مِنْهُ إِلاَّ لَذَّةٌ تَزْدَلِفُ بِكَ إِلَى حِمَامِكَ وَ تُقَرِّبُكَ مِنْ أَجَلِكَ فَكَأَنَّكَ قَدْ صِرْتَ اَلْحَبِيبَ اَلْمَفْقُودَ وَ اَلسَّوَادَ اَلْمُخْتَرَمَ

فَعَلَيْكَ بِذَاتِ نَفْسِكَ وَ دَعْ مَا سِوَاهَا وَ اِسْتَعِنْ بِاللَّهِ يُعِنْكَ»

تحف العقول عن آل الرسول علیهم السلام , جلد 1 , صفحه 299

اى مردم،براستى كه شما در اين سرا مانند هدفى مى‌باشيد كه تيرهاى مرگ همواره به سويتان نشانه مى‌رود.

و هيچ كدامتان جز با گذشت روزى از عمرش به روز جديد و تازه‌اى از آن نميرسد.پس كدام لقمۀ غذائى است كه گلوگير نباشد؟يا کدام جرعۀ آبى است كه راه نفس نبندد؟!

سرائى را كه بدان وارد مى‌شويد با جهانى كه از آن مى‌گذريد،آباد كنيد.

كه بى‌شكّ‌ امروز غنيمت است و فردا را چه دانى كه از آنِ كيست‌؟!

اهل دنيا مسافرانى هستند كه بار خود در سرائى ديگر گشايند.ما شاخه‌هائى از آن ريشه‌هاى از بين رفته‌ايم،پس ديگر شاخه را پس از ريشه، چه بقائى است‌؟!

كجايند آن كسان كه عمرشان از شما طولانى‌تر و آرزويشان درازتر بود؟!

ای آدميزاده!آنچه كه قدرتِ برگرداندن آن را ندارى(مرگ) به سر وقتت آمده،چيزى را از تو مى‌برد(عمر)كه برنخواهد گشت،پس خوشىِ گذران را(هرگز)خوشگذرانى مشمار. تو را از آن جز لذّتى كه به مرگت نزديك سازد نصيبى نيست!

زود است كه تو، دوستى از دست رفته؛و پيكرى بى‌جان گردى.

پس بر تو باد كه مراقب خود باشى،و غير آن را رها سازى،

و از خدا يارى طلب كن تا ياريت نمايد.