عنوان:

پرهیز از عجب و خودشگفتی

|  |  |
| --- | --- |
| شناسنامه مطلب | |
| کد مطلب | m-t-23 |
| رده | مهارتی/تشکیلاتی/مبانی و اصول/مولفه های تشکیلات توحیدی/وظایف اعضاء |
| برچسب | عجب، اخلاق تشکیلاتی، خودشگفتی، تو دهنی، امام خامنه ای |
| توضیحات |  |

عجب و خودبزرگ بینی، یکی از آفات و رذایل اخلاقی است که از نظر اخلاق اسلامی بسیار مطرود و خطرناک است و اسلام انسان ها را به شدت از آن بر حذر می دارد. توجه به این مسئله در تشکیلات به مراتب بیشتر حائز اهمیت است؛ مقام معظم رهبری در بیاناتی این آفت را گوشزد نموده اند. ایشان در این خصوص می فرمایند:

« دو کار را اخلاق اسلامی کلاًّ به ما تعلیم می دهد، یکی این که با خلقها و خصلتها و خوی های بد در خودمان دائماً مبارزه کنیم و آنها را خنثی کنیم. دوم این که اخلاق نیک و فضایل را در خودمان به وجود بیاوریم و رشد بدهیم؛ هر دو کار باید به موازات هم انجام بگیرد. مثلاً یکی از اخلاق های مذموم و پلید، «عُجب» است. عجب یعنی چه؟ یعنی خودشگفتی. این یک خصوصیت است، یک اخلاق است؛ بنده ده ساعت اینجا کار کنم مستمراً، اما از خودم ممنون باشم؛ اینرا میگویند عجب . خب چه عیبی دارد ما از خودمان ممنون باشیم، از خودمان راضی باشیم که داریم کار می کنیم؟ این خیلی معلوم است؛ عیبش این است که تا خیلی از خودمان متشکر شدیم، متوقعیم همه از ما متشکر باشند. ما به این خوبی، به این منظمی، اینجور کار می کنیم، زیاد کار می کنیم، باید همه قدر ما را بدانند دیگر... در رابطه با اخلاق تشکیلاتی، اصل همین است، بایستی جوری باشد که انسان، منیّتهای خودش را، آن خودمحوری ها را در قبال جمع کنار بگذارد، خودمحوری ها در چند خصلت بد خلاصه میشود، یکی همین عُجبی بود که گفتم. همین خودشگفتی؛ این یکی از بدترین خصلتهاست. این را علاج کنید با مقایسه خودتان با کسانی که بهتر و بیشتر و مؤثرتر از شما کار میکنند. علاج کنید با بزرگ کردن عیوب کارتان در ذهن خودتان و بالاخره به هر کیفیتی، این حالت را در خودتان بشکنید. یکی این است. یکی«کبر » است؛ خود را بزرگ دیدن. البته گاهی کبر همراه میشود با برخورد و چهره کبرآلود ، که آدم اخمهایش را تو هم میگیرد، جواب سلام آنکسی که بیچاره با محبت سلام میکند، با خیلی بداخلاقی و طلب کاری میدهد؛ که بله باید سلام میکردی. گاهی نه، رندانه و موذیانه این کبر را در دلش و در مغزش قایم میکند. ظاهراً خیلی مهربان اما باطن و دل و روح، متنمّر و متکبّر است. هردویش برای خودِ دارنده ی این خصلت بد است؛ در درجه دوم برای دیگران و برخوردکنندگان بد است. ما باید خودمان را اصلاح کنیم، زیرا خود را از دیگران بزرگتر دیدن، اول به خود ما لطمه میخورد، بعد رشته ها را میبُرَد. اینرا بایستی علاج کرد »[[1]](#footnote-1) .

« عزيزان من، جوانهاى عزيز، مردم مؤمن! بله، ما ركورد زديم، ما پيشرفت كرديم؛ اما اگر دلمان را به آنچه كه تاكنون به دست آورديم، خوش كنيم، شكست خواهيم خورد؛ اگر توقف كنيم، به عقب پرتاب خواهيم شد؛ اگر دچار غرور شويم، دچار عُجب و خودشگفتى شويم، به زمين خواهيم خورد؛ اگر ما مسئولان كشور- به‏خصوص اين ديگر مربوط به ما مسئولان است- دچار خودمحورى شويم، دچار تكبر شويم، دچار خودشگفتى شويم، تودهنى خواهيم خورد. دنيا اينجور است، سنت الهى اين است. در پى كسب محبوبيت نباشيم، دنبال تمتعات دنيوى نباشيم، دنبال پرداختن به اشرافيگرى و تجملات نباشيم. ما مسئولين، خودمان را حفظ كنيم...»[[2]](#footnote-2).

1. - دغدغه های فرهنگی، امام خامنه ای، صفحات 145 و 146 [↑](#footnote-ref-1)
2. - (14/ 03/ 1391)، بيانات در مراسم سالگرد رحلت امام خمينى(ره) [↑](#footnote-ref-2)