* **امام مهدی(عج) مرا دوست دارد**

**رُمیله می گوید: «در زمان حکومت امیرالمؤمنین(ع) روزی به تب شدیدی دچار شدم و در روز جمعه احساس سبکی کردم با خود گفتم: بهتر است که آبی به صورت بزنم و پشت سر حضرت نماز بخوانم به مسجد آمدم. هنگامی که آن حضرت بالای منبر رفتند. تب من برگشت. وقتی سخنان امام تمام شد و به سرای حکومتی برگشت، من هم به آنجا رفتم و وارد ساختمان شدم. حضرت فرمودند:‌ای رمیله می‌دیدم که به خود می‌پیچیدی. گفتم: آری. آنگاه داستان خود را بازگو کردم.**

**فرمودند: رُمیله! هیچ مؤمنی مریض نمی‌شود مگر این که ما از شدت علاقه به او مریض می‌شویم و هیچ مؤمنی غمگین نمی‌شود مگر این که ما به خاطر او محزون می‌شویم و دعا نمی‌کند، مگر این که آمین می‌گوییم و ساکت نمی‌شود، مگر این که برایش دعا می‌کنیم.**

**گفتم:یا امیرالمؤمنین ! فدایت شوم، این حالت مربوط به کسانی است که در کنار شمایند یا درباره همه مؤمنان صدق می‌کند؟**

**امام فرمودند: رُمیله هر مؤمنی که در شرق یا غرب یا در جاهای دیگر باشد از ما غایب نیست.»[[1]](#footnote-1)**

**اساس دین اسلام محبت است. پیامبر آن قدر مهربان بود که خداوند در وصفش می‌فرماید:**

**«ای پیامبر به سبب لطف و رحمت الهی، بر مردم نرم دل شدی، اگر تند خو و سخت دل بودی از اطرافت پراکنده می‌شوند.»[[2]](#footnote-2)**

**بر اساس روایات، سیره و شخصیت امام مهدی(عج) مانند پیامبر(ص) است. در سراسر زندگی حضرت از آموزه‌های مهرورزانه برای جهانیان دیده می‌شود.**

**امام محمد باقر(ع) می‌فرماید: «او همانند سیره پیامبر رفتار می‌کند»[[3]](#footnote-3)**

**پیامبر(ص) در وصف امام مهدی(عج) می‌فرماید:«او مردی از تبار من و همنام من است. او در خلقت و سیرت شبیه‌ترین مردمان به من است.»[[4]](#footnote-4)**

**در روایت‌های فراوانی امام مهدی(عج) در صورت و سیرت شبیه پیامبر(ص) معرفی شده است. پیامبری که رأفت و رحمتش به عنوان الگو و اسوه برای جهانیان است.**

**عبد الله بن ابان روغن فروش بود. روزی به امام رضا(ع) گفت:آقا جان! برای من و خانواده‌ام دعا کنید. حضرت در پاسخ گفت: «مگر دعا نمی‌کنم؟ به خدا قسم کارهای شما هر روز و هر شب بر من عرضه می‌شود.»[[5]](#footnote-5)**

**عبدالله تعجب می‌کند. حضرت در ادامه می‌فرماید:آیا کتاب خدا را نمی‌خوانی که می‌فرماید:**

**«بگو عمل کنید که خداوند و پیامبرش(ص) و مؤمنان [ائمه ] عمل شما را خواهند دید.»[[6]](#footnote-6)**

**حتی شگفت زده خواهید شد اگر بدانید امام زمان(عج) نه تنها روزی یک بار بلکه همیشه دعا گوی ماست.**

**امام صادق(ع) می‌فرمایند: «همانا من در هر شبانه روز هزار مرتبه برای پیروان گناهکارم دعا می‌کنم.»[[7]](#footnote-7)**

**با خواندن سوره قدر در می‌یابیم که فرشتگان و روح‌القدس در شب قدر بر امام زمان(عج) نازل می‌شوند و سرنوشت یک ساله‌ی ما را به امضای ایشان می‌رسانند، و کسی که قدرت تغییر سرنوشت را دارد، امام مهدی(عج) است**

**در شب‌های قدر محبت امام مهدی(عج) چنان فراگیر است که بسیاری از آن بهره‌مند می‌شوند و ما چقدر به این محبت بی کران نیازمندیم.**

**خیلی از خوبی‌ها که نصیب ما شده است به سبب سرنوشتی پر از خیر و خوبی است که او برایمان امضاء فرموده است**

**این اغراق نیست، امام با تمام وجود ما را دوست دارد و به ما عشق می‌ورزد. بی سبب نیست که از خداوند متعال می‌خواهیم:«و امنن علینا برضاهُ وهَب لَنا رَأفَتُه وَ دَعاءَهُ؛ خدایا! بر ما به خشنودی آن حضرت منت گذار و رأفت و مهربانی و دعای خیر و برکت وجود مقدسش را به ما عطا فرما تا بدین وسیله، ما به رحمت گسترده و سعادت نزد تو دست یابیم»[[8]](#footnote-8)**

**حتماً شنیده‌اید که محبت، محبت می‌آورد. وقتی ما امام زمان(عج) را دوست داریم پیداست، که ایشان هم ما را دوست دارند. به قول معروف:**

**چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی که یک سر مهربانی درد سر بی**

**کسی به امام صادق(ع) گفت: «به خدا قسم شما رو دوست دارم» حضرت به زمین خیره شد و پس از لحظه‌ای سر برآورد و فرمود: راست گفتی، از قلب خود بپرس که دل من نسبت به محبت تو چگونه است؟ زیرا همانا دل من از آنچه در قلب توست خبر می‌دهد.»[[9]](#footnote-9)**

**امام عصر (عج) در پیامی شیوا به شیعیان خود می‌فرماید:**

**«اگر نبود محبت و علاقه ما نسبت به صلاح شما و رحم و دل سوزی ما نسبت به خود شما، هر آینه از خطاب با شما صرف نظر می‌کردیم و کاری به کارتان نداشتیم.»[[10]](#footnote-10)**

**یقین کنید امام مهدی(عج) با دعاهای خویش همواره در حفظ شیعیان می‌کوشد. «نصر» که از خادمان خانه‌ی امام حسن عسگری(ع) است می‌گوید: زمان کودکی امام مهدی(عج)، حضرت به من فرمود: آیا مرا می‌شناسی؟ گفتم: آری، شما آقای من و فرزند مولای من هستی. حضرت فرمود: از این نپرسیدم. گفتم: نمی‌دانم شما بفرمایید:حضرت فرمود: «من خاتم اوصیاء هستم و بلا تنها به وسیله من از خانواده و شیعیانم دفع می‌شود.»[[11]](#footnote-11)**

**هر شخصی بارها فاصله خود را با فقر، تصادف، رسوایی، بی آبرویی کم کرده است. اما چه کسی او را نجات داده است؟**

**اگر محبت‌های ایشان نبود، زندگی ما تا کنون دوام نداشت. اگر محبت‌های او نبود ما نبودیم، به هزار راه نرفته، رفته بودیم و کینه‌ها وجودمان را فرا گرفته بود. بهتر است بگوییم اگر محبت‌های او نبود، آغاز و نهایت ما مشخص نبود.**

**محبت‌های امام زمان(عج) به هنگام مرگ هم شامل ما می‌شود. حضرت آیت الله جوادی آملی می‌فرماید: اگر کسی واقعاً مهدوی باشد، همین که دارد می‌میرد، نخستین کسی که به بالین او می‌آید، وجود مبارک حضرت است.[[12]](#footnote-12)**

**امام کاظم(ع) فرمودند: «بر من و دیگر امامان در هر زمان لازم است که بر جنازه‌ی شما در هر کجا که باشد حاضر شویم، پس تقوای الهی را پیشه خود سازید.»[[13]](#footnote-13)**

**متأسفانه برخی مسلمانان و شیعیان چنین می‌پندارند که امام مهدی(عج) خشن و خون ریز است و او را با شمشیر و قتل می‌شناسند.**

**باید گفت از سوی برخی دروغ پردازان و سازندگان احادیث دروغین، دروغ‌های ناروایی بر امام مهربانی‌ها بسته‌اند و کار را به جایی رسانده‌اند که برخی شیعیان باور کرده‌اند که امام(عج) با قتل و کشتار حکومت می‌کند و انسان‌های گنه‌کار را از دم تیغ می‌گذراند و شمشیر امام گردن انسان‌ها را میزند.[[14]](#footnote-14) حتی برخی با هم شوخی می‌کنند و گردن همدیگر را می‌بوسند و می‌گویند: «جای شمشیر امام زمان(عج) را می‌بوسیم».**

**حضرت مهدی(عج) در عصر ظهور با مردم مهربان است و با کارگزاران حکومتش سخت برخورد می‌کند.[[15]](#footnote-15) او با دشمنان انسانیت (صهیونیسم) سخت و خشن برخورد می‌کند.**

 **«اشداء علی الکفار رحماءبینهم»**

**جالب اینجاست که برخی شیعیان می‌پندارند که امام مهدی(عج) ظهور کند، زندگی این دنیا تمام می‌شود. پس نمی‌خواهند امام زمان(عج) ظهور کند.**

**در حالی که نمی‌دانند از ظهور تا قیامت فاصله‌ی زیادی است و پس از ظهور، رجعت رخ می‌دهد. آن زمان زندگی رنگی تازه می‌گیرد رنگی که آن را از زندگی‌های امروزی جدا می‌کند.**

**عصر ظهور عصر زندگی است، عصر خوبی‌ها، ظهور رأفت‌ها، جوشش شفقت‌ها و رسیدن به عطوفت‌هاست.**

1. . بحار الانوار، ج26، ص140 [↑](#footnote-ref-1)
2. . آل عمران:159 [↑](#footnote-ref-2)
3. . تهذیب الاحکام، ج6، ص154 [↑](#footnote-ref-3)
4. . کمال الدین، ج1، ص176 [↑](#footnote-ref-4)
5. . بصائر الدرجات، ص 429 [↑](#footnote-ref-5)
6. . توبه .105 [↑](#footnote-ref-6)
7. . اصول کافی، ج 1، ص 472: «انی لا دعوا الله لمذنبی شیعتنا فی الیوم و اللیلة الف مرة» [↑](#footnote-ref-7)
8. . دعای ندبه [↑](#footnote-ref-8)
9. . اصول کافی، ج 2، ص 652: «حد ثنا مسعده بن الیسع قال قلت... والله لا حبک ثم رفع راسه...» [↑](#footnote-ref-9)
10. . بحارالانوار، ج 53، ص 179« لولاعندنا من محبته صلاحکم » [↑](#footnote-ref-10)
11. . کمال الدین، ج 2، ص 441 [↑](#footnote-ref-11)
12. . فصلنامه انتظار، ش 13، ص 52 [↑](#footnote-ref-12)
13. . مناقب آل ابیطالب، ج 3، ص 411 [↑](#footnote-ref-13)
14. . فصلنامه انتظار، ش 12، ص 233 [↑](#footnote-ref-14)
15. . معجم احادیث الامام المهدی، ج 1، ص 246:« رحیما بالمساکین شدیدا علی العمال» [↑](#footnote-ref-15)