***توبه***

توبه بخشی است از فضل عظیم الهی و دری است از رحمت خداوند متعال که بر روی بنده گشوده شده است.خوشبخت کسی است که از این فرصت استفاده کند و قدر این نعمت بزرگ را بشناسد و دیگران را هم به این امر دعوت کند و بدبخت کسی است که عمر او بگذرد اما این موهبت الهی را نادیده بگیرد و در روز محشر در وقت عذر خواهی حسرت بخورد که می توانست با توبه کردن گناهش را جبران کند اما توبه نکرد. توبه مانند دارویی است که نفس انسان را از آلودگی پاک میکند و حقیقت توبه پشیمانی از گناه است. همانطور که پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: توبه پشیمانی از گناه است و همچنین امام صادق (ع) می فرمایند: اگر انسان گنه کار از گناه خود پشیمان شود خداوند او را می آمرزد قبل از این که او توبه کند.

توبه واجب فوری به حساب می آید و نباید توبه کردن را به تاخیر انداخت زیرا وقتی صفحه ی دل پر از آلودگی شود پاک کردن آن دشوار تر است وممکن است انسان فرصت توبه کردن را از دست بدهد یا به واسطه ی مرگ و یا با حریص شدن نفس اماره او، که باعث می شود عقل و قلب او دیگر پذیرای حق و حقیقت نباشد. گاهی انسان گناه کار از رحمت و مغفرت خداوند ناامید است و فرصت توبه را از خود می گیرد، این که گناه خود را بزرگ بشماریم و بدانیم که چه کسی را نافرمانی کرده ایم و خلاف رضایش قدم برداشته ایم امر پسندیده ای است اما نباید تصور کنیم که خدا توبه ی ما را نخواهد پذیرفت. خداوند در سوره ی مبارکه ی بقره می فرمایند: وقتی بنده ای از گناه خود توبه می کند خداوند متعال خوشحال می شود مانند خوشحالی شخصی که گمشده اش را پیدا کرده است.

اگر خداوند نعمت توبه را از ما می گرفت هیچ انسانی رستگار نمی شد و همیشه ناامید باقی می ماند. فطرت انسان ها پاک است و پاکی را طلب می کند و خاوند این راه را برای انسان باز گذاشته و حدی برای آن مشخص نکرده.

هرگاه انسان از گناهانش پشیمان شود و در صدد ترک آن برآید و تصمیم بگیرد که گناهانش را جبران کند خداوند او را می بخشد،هرچقدر هم توبه ی خود را بشکند اما نباید از رحمت الهی مایوس شود همانطور که شاعر می گوید

این درگه ما درگه نومیدی نیست صد بار اگر توبه شکستی بازآ

و جالب تر این که توبه سیئات را به حسنه تبدیل می کند.

با این حال آیا رئوف تر از خداوند به بندگانش می شناسیم؟