بسم الله الرحمان الرحیم

وَإِن مِّن شَيءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُۥ وَمَا نُنَزِّلُهُۥٓ إِلَّا بِقَدَر مَّعلُوم (حجر 21)

و هيچ چيزى [در عالم هستى] نيست، مگر آن كه گنجينه هاى آن تنها نزد ماست و ما آن را جز به اندازه اى معين فرو نمى‌فرستيم

  نباته: إنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلام عَدَلَ مِن عِندِ حائطٍ مائلٍ إلى حائطٍ آخَرَ ، فقيلَ لَهُ : يا أميرَ المؤمنينَ ، تَفِرُّ مِن قَضاءِ اللّه ِ ؟ ! قالَ : أفِرُّ مِن قَضاءِ اللّه ِ إلى قَدَرِ اللّه ِ عَزَّوجلَّ . 

ابن نباته : امير المؤمنين عليه السلام از كنار ديوار خميده اى، به طرف ديوار ديگرى رفت. به آن حضرت عرض شد : يا امير المؤمنين ! از قضاى خدا مى گريزى ؟ فرمود : از قضاى خدا به سوى قدر خداوند عز و جل مى گريزم .

قال علی (علیه السلام): ینبَغی لِلعاقِلِ اَن یحتَرِسَ مِن سُکرِ المالِ وَ سُکرِ القُدرَةِ، وَ سُکرِ العِلمِ، وَ سُکرِ المَدحِ وَ سُکرِ الشَّبابِ، فَاِنَّ لِکلِّ ذالِک ریاحا خَبیثَةً تَسلُبُ العَقلَ وَ تَستَخِفُّ الوَقارَ؛

 شایسته است که انسان عاقل از (پنج گونه مستی در وجود خودش محافظت و پاسداری نماید:

.مستی ثروت

.مستی قدرت

.مستی علم و دانش

.مستی مدح و ستایش

.مستی غرور جوانی.

به دلیل اینکه هر یک از این مستی های پنجگانه دارای ویژگی و بادهای پلیدی هستند. (که اگرکنترل و پاسداری نشوند) عقل انسان را نابود می کنند و وقار و هیبت او را سبک و بی ارزش می نمایند.

حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای
گفت یا باد است ، یا خواب است ، یا افسانه ای
گفتم آن حال را چه می گویی که دل بر او نهم
گفت یا مستند یا کورند یا دیوانه ای
فرصت نمی شود که بشویم ز دیده خواب
از بس که تند می گذرد جویبار عمر
گفتم از احوال عمرم گو که بازم عمر چیست
گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ای.