**نشست ویرایش متون دینی**

**مؤسسهٔ «ویراستاران» برخط (آنلاین)**

**چهار‌شنبه ۲۱خرداد۱۳۹۹**

**virastaran.net/a/23770**

یکی از مشکلات بزرگی که نصیب جامعه­ی ما شده، اضطرابات و نگرانی‌هایی است که افراد نسبت به آینده­ی خود، شغل خود، ازدواج خود و مسائل دیگر زندگی خود دارند و بعضی نیز با مراجعه به پزشکِ روان‌شناس و مصرف دارو انتظار دارند نگرانی‌هایشان برطرف شود. در حالی که تکیه و اعتماد به خداوند موجب آرامش و اطمینان انسان می­شود. در روایت آمده است صبح و شب گفتن این ذکر را ترک نکنید که از دعی مخزون است: «**اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي دِرْعِكَ الْحَصِينَةِ الَّتِي تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ تُرِيدُ». عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السّلام قَالَ: «لَا تَدَعْ أَنْ تَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِذَا أَصْبَحْتَ وَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِذَا أَمْسَيْتَ- اللَّهُمَ‏ اجْعَلْنِي‏ فِي‏ دِرْعِكَ‏ الْحَصِينَةِ الَّتِي تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ تُرِيدُ فَإِنَّ أَبِي علیه‌السّلام كَانَ يَقُولُ هَذَا مِنَ الدُّعَاءِ الْمَخْزُونِ**»؛ «خواندن اين دعا را وا مگذار، سه مرتبه چون صبح كنى و سه مرتبه چون شام كنى: خداوندا! قرار ده مرا در زره خود كه استوار است. آن زرهى كه قرار مى‏دهى در آن، كسى را كه مى‏خواهى، پس به درستى كه پدرم عليه السّلام مى‏فرمود كه: اين از دعاى مخزون است» اصول‌كافي (ط -الإسلامية)/ج‏2/ص534. انسان با ایمان می­تواند با گفتن این ذکر به خداوند اعتماد کند و تکیه‌گاه خود را فقط خدا بداند.

انسان می‌تواند با اعمال صالحه و تقوا ارتباطش را با خداوند همیشه حس کند، در این صورت همواره می‌بیند وجود او مانند مخزنی تو خالی است که از عالم بالا آن را لحظه به لحظه تغذیه می‌کنند و هر لحظه‌ای که او را رها نمایند همه چیزش از دست می‌رود.

انسان باید این حال را در خودش ثابت نگهدارد و هیچ وقت از یاد خداوند و حس حضور او غافل نشود.

در بسیاری از آیات و روایات صحبت از کسانی شده است که در همین دنیا پرده‌ها از جلوی چشمانشان کنار رفته و همیشه خداوند را با قلب و دلشان می‌بینند.

از حضرت أمیرالمؤمنین علیه‌السلام پرسیدند:

«هَلْ رَأَیْتَ رَبَّکَ؟؛ آیا پروردگارت را دیده‌ای؟»

 حضرت فرمودند: «مَا کُنْتُ أَعْبُدُ رَبًّا لَمْ أَرَه‏؛ من چنین نبودم که پروردگاری را که ندیده‌ام عبادت کنم.» سپس فرمودند: «لَمْ تَرَهُ الْعُیُونُ بِمُشَاهَدَةِ الأبْصَارِ، وَ لَکِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَآئِقِ الإیمَان‏؛ چشم ها او را با دیدن بصری ندیده‌ است، ولی قلبها او را با حقایق ایمان مشاهده نموده است.»