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

پایه اولیه فتح و پیروزی و موفقیت، شناخت و علم است و پایه اولیه زمین خوردن، جهل و نادانی است. اگر به علم عمل نشد؛ یعنی علم حقیقی نبوده است، با شک همراه بوده است. اگر کسی واقعا فهمید که دنیا ارزش دنبال کردن ندارد، دنبال آن نمی رود. تا نفهمیم خدا ارحم الراحمین است معنای باب توبه را نمی فهمیم. لذا یکی از وظایف دینی ما بالا بردن معرفت است.

یکی از مباحث مهمی که در روایات ما به آن پرداخته شده است، بحث تعلیم اسماءالهی است یا به عبارت دیگر شناخت سنت های الهی. یکی از سنت های مهم که قرآن به آن خیلی اشاره کرده است، سنت هلاکت و زمین خوردن و در نقطه مقابل نجات و رستگار شدن است. خداوند هیچ امتی را هلاک نمی کند الا اینکه یک پیامبری را برای آنها بفرستد. تا مردم او را تکذیب نکنند، انکارش نکنند و از او جا نمانند، هلاک قطعی امضا نمی شود.

عوامل هلاک در روایات چند دسته شده است:

بعضی عوامل، عوامل اقتضای هلاک هستند، یعنی عامل اولیه تخصیص هلاک به افراد هستند: مثل غلبه نفس و شهوت بر عقل، طمعکاری و دنبال کردن آمال.

بعضی عوامل، عوامل منع هلاک هستند، یعنی از هلاک فرد جلوگیری می کنند: مثل توبه در برابر گناه، غلبه عقل بر شهوت. اگر خدمت بدن کردی و لذت جویی را دنبال کردی، به هلاک نزدیک شده ای.

تا نفهمیم سنت هلاک چگونه همه گیر می شود، نمی فهمیم که سفینه النجاة بودن امام حسین(ع) یعنی چه. راه نجات دیگری در برابر سنت هلاک نیست الا طریق حسین(ع). اگر کسی حسین(ع) را نفهمید، دیگر راه نجاتی برای او نیست و هیچ امیدی بر او نخواهد بود. نام حسین (ع) فراگیر خواهد شد و فردای قیامت مردم به خاطر تایید و یا رد حسین(ع) نجات و هلاک خودشان را رقم خواهند. حد آخر درجات انسان با سفینه امام حسین(ع) معلوم می شود.

شب هفتم ماه محرم سال ۹۷

مسجد دانشگاه امیرکبیر