**آیین اخوت – جلسه ششم**

دین برنامه سعادت دنیا و آخرت و فلسفه نبوت و هدایت است. دین یک برنامه پر سود همه جانبه است.

سوالی مطرح است، این که چرا ما از دینداری خود، آن نتایجی را که در قرآن و روایات گفته شده است نمی‌گیریم؟

1جواب اول این که ما آن نتیجه را گرفته ایم، اما آن را نمی بینیم. دنیا امروزه بی دینی را زیبا نشان می دهند و دین داری را زشت.

2جواب دوم این که دین داری ما غلط است. ما در صدد شناخت دین برنیامده ایم. اذا اراد الله بعبد خیرا زهده فی الدنیا و فقهه فی الدین. اگر خدا برای کسی خیر بخواهد، نگاه او به دنیا را ناچیز می کند و معرفت دینی او را زیاد و عمیق می کند. نتیجه بی معرفتی این است که واجب را رها می کند و به مستحبات عمل می کند. تعرب بعد از هجرت یعنی ترک مطالعات دینی که یکی از گناهان کبیره است.

3جواب سوم نشناختن اولویت هاست. یعنی مهم را می کند اهم و اهم را می کند مهم.

آن امتی لیاقت اقتدای عملی به امام زمان (عج) را دارند که چند صفت داشته باشند:

1اول این که دنیا را دنبال نمی‌کنند و هر چه می‌خواهند برای دیگران است.

2 صفت بعدی صفت برادری است. امام زمان (عج) به علی بن مهزیار فرمودند: «شما به دنبال مال اندوزی رفتید و قطع رحم کردید. به همین دلیل است که توفیق زیارت ما برای شما حاصل نمی‌شود.»

 حجم روایات اهمیت برادری بسیار زیاد است. در یک روایت آمده است تا یک نفر در شما هست و شما با او رفیق هستید، خدا شما را عقوبت نخواهد کرد. خداوند یک رحمت خاصه دارد مخصوص کسانی که است با هم برادر هستند. ممکن است فاسق باشند، اما با هم برادرند! اگر مردم به هم رحم نکنند، خدا به آن ها رحم نخواهد کرد.

25مهر 97

دانشگاه صنعتی امیرکبیر