عنوان:

**کتمان حق**

|  |
| --- |
| شناسنامه مطلب |
| کد مطلب | t-212 |
| رده | تزکیه‌ای/زذائل و فضائل/رذائل/سطح آشنایی |
| برچسب | اخلاق، تزکیه، رذائل، بدی ها، حق، اظهار، کتمان، علامه طباطبایی |
| توضیحات |  |

هر يك از روش‏هاى اجتماعى كه در جامعه‏هاى مختلف بشرى جارى مى‏باشد، يك رشته از اسرار نهانى در بر دارد كه اگر بر عامه مردم روشن شود، به رياست كارگردانان جامعه و خواسته‏هاى شهوى آنان ضربه‏هايى وارد مى‏آورد، از آن جهت است كه آنان پيوسته حقايقى را از توده مردم پوشيده مى‏دارند، و علت اين مطلب آن است كه بسيارى از مطالب و مقررات ساخته مغز خود آن‏هاست، و چون مخالف عقل و صلاح اجتماع و افراد مى‏باشد، مى‏ترسند كه اگر كشف شود سيل اعتراض به رويشان جارى گردد و منافعشان به خطر افتد! به همين جهت، كليساى مسيحيت و مراكز روحانى ديگر اديان به مردم اجازه تفكر آزاد را نمى‏دهند. بلكه حق تغيير و توضيح معارف دينى و بيانات كتاب مذهبى را از خصائص خويش مى‏دانند و بر مردم است كه هر چه آنان مى‏گويند، بى‏چون و چرا و بدون بحث و كنجكاوى- آزاد- بپذيرند! همين روش است كه به بسيارى از روش‏هاى دينى لطمه وارد ساخته است و روش كنونى مسيحيت شاهدى صادق بر اين گفتار است.

 چون اسلام به حقانيت خود اطمينان و اعتماد دارد و هيچ‏گونه نقطه مبهم و تاريكى در راه خود نمى‏بيند، برخلاف همه روش‏هاى مذهبى و غير مذهبى ديگر، هيچ مطلب حقى را پوشيده نمى‏دارد و به پيروان خويش نيز اجازه نمى‏دهد كه حقى را بپوشانند، زيرا شرايع اين دين پاك بر طبق قانون فطرت و آفرينش تنظيم شده و هيچ چيز آن از ناحيه حق و حقيقت قابل تكذيب نيست.

در اسلام كتمان حقايق از گناهان بزرگ معرفى شده است و خداى متعال در كلام خود آنانى را كه حق را كتمان مى‏كنند، لعنت كرده است آن‏جا كه مى‏فرمايد:

«إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى‏ مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ»[[1]](#footnote-1)

خداى متعال در دو مورد از كلام خود كتمان حق را در مورد تقيه مجازى شمرد.(آل عمران، آيه 28 و نحل، آيه 106). اسلام در مواردى پوشيده ماندن حق و حقيقت را توصيه مى‏كند، بلكه آن را لازم مى‏شمارد:

1. مورد تقيه، آن جايى است كه اميدى به پيشرفت حق نبوده در اظهار آن خوف خطر مالى يا جانى يا عرضى باشد.

2. جايى كه حق براى كسى مفهومى نباشد و اظهار آن موجب گمراهى او شود، يا باعث استهزا و اهانت نسبت مقدس حق گردد.

3. جايى كه تفكر آزاد به واسطه نبودن استعداد، حق را وارونه جلوه دهد و موجب گمراهى شود.

علامه طباطبایی (ره) ، برگرفته از تعاليم اسلام، ص: 213

1. - بقره، آيه 105 [↑](#footnote-ref-1)