برنامه پانزدهم مدرسه امام حسین(ع)

بسم الله الرحمن الرحیم

بعضی‌ها سؤال می‌کنند دلیل فقه‌ی استحباب مراسم و مجالس امام حسین(ع) و کلاً شعائر حسینی چیست؟ در جواب می‌گوییم که ادلّه‌ایی که فقها به آن استناد می‌کنند گاهی اوقات ادلّه‌ی خاص است و در مقام استنباط هم حکم خاص استنباط می‌کنند مثل فرض کنید که ادلّه‌ایی که استحباب سجود بر تربت امام حسین(ع) را داریم این‌جا حکم استحباب بر تربت امام حسین(ع) است. موضوعش هم خاص است سجود بر تربت است. گاهی اوقات ادلّه عام است، موضوع خاصی را در بر نمی‌گیرد بلکه موضوع آن کلی است. مثلاً استحباب اکرام فقیر حالا نمی‌گوید فقیر زید باشد، ببکر باشد، علی باشد، قاسم باشد، فرقی نمی‌کند هر فقیری را اکرام کن. یا مثلاً استحباب صدقه باز هم موضوع آن کلی است یا احترام کلاً به بزرگ‌تر از خودش، احترام به انسان دیگر یا ازدواج این‌ها احکامش کلی است. در ارتباط با مجالس امام حسین(ع) سینه‌زنی و اشک ریختن اگر ادلّه‌ی خاص نداریم که داریم و به آن هم اشاره می‌توانیم بکنیم ادلّه‌ی عام شامل این می‌شود که خدمتتان عرض کنم که همین‌ها بر استحباب ما را می‌رساند. ادلّه‌ایی که از ائمه(ع) به ما رسیده استحباب حزن و اندوه بر اهل بیت(ع) خب این حزن و اندوه بر اهل بیت کلی است مصادیقش یکی اشک است، یکی مجلس امام حسین(ع) است، یکی اطعام برای امام حسین(ع) است، یکی سینه‌زنی است. دیگر این حزن مستحب است که برای اهل بیت و برای ائمه انسان در شهادت‌هایشان حزن و اندوه خود را نشان می‌دهد. گاهی اوقات نشان دادن با پوشیدن لباس سیاه و مشکی است. امیرمؤمنان علی(ع) آن‌چه که شیخ صدوق از آن روایت کرده که خدمتتان عرض کنم که می‌فرماید: وَ اِخْتَارَ لَنَا شِيعَةً يَنْصُرُونَنَا و خداوند برای ما یک شیعه‌ای برانگیخت که ما را نصرت می‌دهند وَ يَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا وَ يَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا این‌ها برای شادی ما شاد می‌شوند و برای حزن ما حزن می‌گیرند. يَبْذُلُونَ أموالهم وَانفُسَهُمْ فِينَا هم اموالشان را در راه ما و هم جان‌هایشان را در راه ما فدا می‌کنند  أُولَئِكَ مِنَّا وَ مَعَادُهُمْ إِلَيْنَا این‌ها هم از ما هستند و هم به سوی ما هستند. یا خدمتتان عرض کنم باز هم  [ابن قولویه](https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85%DB%8C) در کامل الزیارات از امام صادق(ع) نقل می‌کند که امام فرمود: رحمه الله دمعک. یک نفری از اصحابش این را فرموده بعد هم در ادامه‌اش وَ يَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا وَ يَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا یا حدیث معروفی که از امام رضا(ع) صدوق نقل كرده كه الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ امام به ايشان گفته: قال يا ابن شبيب إنْ سرّك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان، فاحزن لحزننا، وافرح لفرحنا ، وعليك بولايتنا ابن شبيب اگر مي‌خواهي مسرور باشي كه در درجات اولي بهشت با ما باشيد پس در حزن ما شريك باشيد و در شادي ما هم شاد باشيد و ولايت ما را داشته باشيد يا امام صادق(ع) در ارتباط با امام حسین(ع) مي‌فرمايد: و علي مثله تلطم الخدود. و بر مثل امام حسین(ع) انسان بايد به صورتش ضربه بزند. منظور همان مثل سينه زدن كه ضرر هم ايجاد نكند لذا كسي كه مي‌گويد چرا مستحب است. اين همه ادلّه و ادلّه‌ي عامي كه از ائمه(ع) به دست ما رسيده كه شيعيان ما براي شادي ما شاد مي‌شوند و براي حزن ما محزون مي‌شوند. اين حزن عام است هر چيزي در هر زماني و در هر منطقه‌ايي لباس پوشيدن سياه است، اطعام است، گريه است و برگزاري مجالس است و امثال آن‌ها.....

والسلام علیکم والرحمه الله