برنامه‌ی سیزدهم مدرسه‌ی امام حسین(ع)

بسم الله الرحمن الرحیم

سؤال کردند که امام حسین(ع) در شب عاشورا فرمود به اصحابش که الان که شب هست می‌توانید از تاریکی شب استفاده کنید و هر کسی که دوست دارد برود، برود چون این‌ها من را می‌خواهند و اگر دست به من پیدا کردند و من را شهید کردند دیگر دنبال کسی دیگری غیر از من نیستند. خوب بعضی‌ها رفتند. سؤال این است آن کسانی‌که آن شب بعد از کلام امام حسین(ع) ترک کردند رفتند آیا امام حسین(ع) رخصتی که داد بر آن‌ها حلال شد رفتند یا امام حسین(ع) خواست آن‌ها را امتحان کند و این هم از کلام زینب(س) بر می‌آید که به امام حسین(ع) عرض کرد.هل اختبرت اصحابک آیا شما اصحاب خودت را امتحان کردید؟ و از طرف دیگر ما می‌دانیم که امام حسین(ع) از موقعی که از مدینه راه افتاد فرمودند هر کسی که با ما بیاید برای شهادت باید خودش را آماده کند. خب سؤال این است آن کسانی که رفتند آیا امام حسین(ع) اجازه به آن‌ها داد و گناهی مرتکب نشدند؟

در جواب باید بگوییم که درست است امام حسین(ع) از مدینه که راه افتاد فرمودند هر کسی که با ما می‌آید باید خودش را برای شهادت آماده کند ولی باز هم افرادی بودند که اهداف دنیوی داشتند. امام حسین(ع) شب عاشورا خواست به هم‌چون افرادی که برای اغراض دنیوی آمدند اجازه بدهد که با کراهت این‌ها نباشند و بروند نمی‌خواست در اصحابش افرادی باشند که مکروه باشند و با کراهت بمانند. لذا این نمی‌تواند باشد که بگوییم گناه مرتکب نشدند چرا که نصرت امام حسین(ع) واجب بود و امام حسین(ع) همیشه این ندا را می‌داد هل مِن ناصر یَنصُرُنى آیا کسی هست که من را یاری دهد؟ ولی یاری با اکراه را نمی‌خواست و کسانی که با امام حسین(ع) آمدند بعضی‌ها برای امور دنیا آمدند این اکراه را برداشت امام حسین(ع) امّا وجوب را برنداشت. یعنی امامی که واجب است نصرتش باید در کنارش بود و رخصت امام حسین(ع) رخصت از اکراه بود نه این‌که واجب را از گردن آن‌ها ساقط کرد. والله اعلم

والسلام علیکم والرحمه الله