**حقیقت سفینه النجاه بودن امام حسین (ع) – جلسه هشتم**

مهم ترین عامل بازدارنده از هلاک قطعی، برادر مومن و خوب است. اگر کسی باشد که در دل انسان جایی داشته باشد، می تواند او را از هوی و هوس حفظ کند. نقطه مقابلش هم همین طور است. یکی از مهم ترین عوامل هلاک رفیق بد است.

روایات زیادی در باب برادری داریم. مومنی که از مومن خبر نداشته باشد مومن نیست. فردای قیامت بیش از آن که درباره حقوق الهی مورد مواخذه باشیم از حقوقی که از اطرافیانمان فوت شده است مواخذه می شویم. بیشترین توفیقاتی که خیلی ها به دست آورده اند به خاطر رسیدگی به حقوق مومنین است.

همه نقص ها با برادری برطرف می شود. حتی استجابت دعا! یعنی چون در دعای برادر خودخواهی نیست در حق ما مستجاب می شود. اگر هر چه می دویم کارمان درست نمی شود به خاطر این است که دعای کسی پشت سرمان نیست.

«عدة عند الرخا و جنة عند البلا» برادر ایمانی در روز خوشی مجلست را گرم می کند و در هنگام سختی سپر بلاست. فکر و روحت را تقویت می کند. اگر کسی در این دنیا یک بردار ایمانی درست داشته باشد، غصه ای ندارد.

داشتن یک برادر ایمانی توفیق الهی است، نصیب هر کسی نمی شود. اگر آدمی با همه صاف بود، خدا دستش را در عالم بالا بلند می کند و می گوید این به خاطر من دوستی می کند، آیا کسی هست که دوستی او را جبران کند؟ مومنی از عالم اظله دستش را بالا می برد و خدا اسباب رسیدن این دو نفر به هم را در این دنیا فراهم می کند.

«أخ المومن عینه و دلیله» اخوت این است که برادرت برای تو شود و تو برای او شوی. همه کمالات در دایره یک برادری ایمانی در فرد شکل می گیرد. چرا که هیچ کسی به پای برادرش بخل ندارد، هیچ کسی با برادرش بداخلاق نیست. ما در آتش رذایل خودمان می سوزیم، آن چیزی که این آتش را خاموش می کند برادری با مومنین است.

در آخر الزمان چیزی نایاب تر از لقمه حلال و برادر ایمانی نیست. هر دوی این ها عامل نجات است و مهم ترین عامل هلاک هم لقمه حرام و رفیق بد است.

شب دهم ماه محرم سال ۹۷

مسجد دانشگاه امیرکبیر