عنوان:

تحصیل علم

|  |
| --- |
| شناسنامه مطلب |
| کد مطلب | t-210 |
| رده | تزکیه‌ای/رذائل و فضائل/فضائل/سطح آشنایی |
| برچسب | اخلاق، تزکیه، فضائل، خوبی ها، علم، تحصیل، جهل، دانش، علامه طباطبایی |
| توضیحات |  |

 يكى از صفات پسنديده روحى، داشتن علم است و فضيلت و برترى دانا، بر نادان از آفتاب روشن‏تر است.

آنچه انسان را از ساير حيوانات امتياز مى‏دهد، نيروى عقل و زيور علم است.

حيوانات ديگر هر كدام طبق ساختمان ويژه خود داراى غريزه‏هاى ثابتى هستند كه به طور يك‏نواخت نيازمندى‏هاى زندگى خود را مطابق آن‏ها رفع مى‏كنند و هرگز در زندگى آن‏ها اميدى به ترقى و تعالى نيست و نمى‏توانند درهاى تازه‏اى به روى خود و ديگران باز كنند. تنها انسان است كه به واسطه نيروى خرد، هر روز معلومات تازه‏اى بر معلومات گذشته خود مى‏افزايد و با كشف قوانين طبيعت و ماوراى طبيعت، هر زمان ارزش و رونق تازه‏اى به زندگى مادى و معنوى خود مى‏دهد، به ادوار گذشته نظر افكنده براى آينده خود و ديگران پايه گذارى مى‏نمايد.

اسلام بيش از همه نظامات اجتماعى جديد و قديم، همه اديان و شرايع، مردم را به فرا گرفتن علم و دانش تشويق و ترغيب نموده است. اسلام براى پى‏ريزى يك فرهنگ اساسى، تحصيل علم را بر هر زن و مرد مسلمان واجب كرده است و در اين مورد، دستورهاى فراوانى از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و پيشوايان دينى رسيده است. پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مى‏فرمايد: «تحصيل علم بر هر مسلمانى واجب است» در اين روايت «علم» مطلق ذكر شده و شامل تمام رشته‏هاى علمى است و هيچ استثنايى حتى از لحاظ مرد و زن وجود ندارد. پس بنابراين، تحصيل علم و دانش در اسلام اختصاص به طبيعتى و يا جنسى ندارد، بلكه فريضه تحصيل علم، يك فريضه عمومى و همگانى است.

و نيز مى‏فرمايد: «از گهواره تا گور در آموختن دانش بكوشيد» هر فريضه دينى، وقت خاصى دارد و در همه آن‏ها بلوغ شرط است، يعنى مكلف بايد بالغ باشد، مادامى كه بالغ نشده، وجوب نيست. و بعضى از واجبات دينى در دوران پيرى و ناتوانى از انسان برداشته مى‏شود، ولى تحصيل علم و فراگرفتن دانش، از روزى كه انسان از مادر متولد مى‏شود و تا روزى كه از دنيا مى‏رود، به اصطلاح در همه مراحل عمر انسان واجب است. روى اين اصل مسلمان بايد در همه عمر خود، علم و دانش فراگيرد و هر روز بر معلومات خود بيفزايد. اين حديث شريف هم در وقت اين فريضه توسعه و تعميم داده است.

و نيز مى‏فرمايد:

به دنبال علم برويد اگر چه در چين باشد.

در حديث ديگر مى‏فرمايد:

علم و دانش عزيزترين چيزى است كه مومن آن را گم كرده است و اگر سراغ آن را از چين- اقصى نقاط جهان- هم بگيرد، به دنبال آن مى‏رود.

طبق اين دستور، هر مسلمان موظف است تحصيل علم كند ولو اين‏كه فراگرفتن آن مسافرت‏هاى دور و درازى لازم داشته باشد. بالاخره بايد به هر قيمتى كه باشد برود، تا گم‏شده خود را به دست آورد.

و هم‏چينن در حديث ديگرى مى‏فرمايد:

الحِكمة ضالة المؤمن أخذها مِن أين وجدها؛

علم و دانش گم‏شده مؤمن است، پيش هر كسى يافت آن را اخذ مى‏كند.

به اين معنا در فراگرفتن علم يگانه شرط اين است كه علم درست و مفيد به حال جامعه‏ها باشد.

اسلام به شناختن اسرار آفرينش و تفكر در آسمان‏ها و زمين و طبيعت انسان و تاريخ ملل و آثار گذشتگان- فلسفه و تاريخ و علوم رياضى و طبيعى و غير آن‏ها- بسيار توصيه مى‏كند و هم‏چنين ياد گرفتن مسائل اخلاقى و شرعى- اخلاق و حقوق اسلامى- و اقسام صنايع كه به زندگى انسان سرو صورت مى‏دهد، در اسلام بسيار ترغيب و تأكيد شده است.

آرى، اهميت علم از نظر پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله به قدرى است كه در جنگ «بدر» وقتى گروهى از كفار به دست مسلمانان اسير شدند، حضرت دستور دادند تا هر يك از اسيران با پرداختن مبلغى، آزاد شوند فقط عده‏اى از اسيران كه خواندن و نوشتن بلد بودند از پرداختن آن مبلغ معاف شدند، به شرط آن كه هر يك از آنان به ده نفر از جوانان مسلمان، خواندن و نوشتن بياموزند.

اين نخستين بار در جهان بود كه آموزشگاه بزرگسالان- كلاس اكابر- در جهان داير گشت و اين افتخار بزرگ در تاريخ جهان، به نام مسلمانان ثبت گرديد. جالب توجه اين‏كه براى اولين بار و آخرين بار در تاريخ بشريت، به فرمان پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله آموزش دانش به جاى غرامت جنگى پذيرفته گشت نه پيش از آن و نه پس از آن، كسى در دنيا نديده بود كه يك فرمانده كه در جنگ پيروز شده است، آموزش كودكان را به جاى فديه و غرامت جنگى بپذيرد.

پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله خود شخصاً به آن آموزشگاه‏ها مى‏رفت و كسانى را كه خواندن و نوشتن مى‏دانستند، با خود مى‏برد و دستور مى‏داد كه از كودكان امتحان بگيرند و ببينند در درس و مشق چه اندازه پيشرفت كرده‏اند؟ هر كودك را در كار آموختن كوشاتر مى‏ديد، بيشتر تشويق مى‏كرد.

حتى يكى از تاريخ نويسان مى‏نويسد: زنى به نام «الشفا» كه در جاهليت خواندن و نوشتن را فرا گرفته بود، به خانه حضرت مى‏آمد و به زنان پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله خواندن و نوشتن مى‏آموخت و از اين روى، از طرف پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مورد تقدير و تشويق قرار مى‏گرفت.

علامه طباطبایی ره ، تعاليم اسلام، ص: 207