عنوان:

حسن معاشرت

|  |
| --- |
| شناسنامه مطلب |
| کد مطلب | t-218 |
| رده | تزکیه‌ای/رذائل و فضائل/فضائل/سطح آشنایی |
| برچسب | اخلاق، تزکیه، فضائل، خوبی ها، معاشرت ،مردم، علامه طباطبایی |
| توضیحات |  |

 انسان كه خواه ناخواه در اجتماع زندگى مى‏كند، از معاشرت با مردم گريزى ندارد و بى‏ترديد معاشرت براى اين است كه انسان وضع اجتماعى خود را حفظ نمايد و روز به روز بر ترقى و پيشرفت مادى و معنوى خود بيفزايد و مشكلات زندگى را بهتر و آسان‏تر حل كند.

بنابراين، بايد با مردم طورى برخورد كرد كه موجب محبوبيت گردد و روز به روز بر وزن اجتماعى انسان بيفزايد و بر شماره ياران وى اضافه كند، زيرا اگر مردم در برخورد با كسى، سنگينى يا تلخى درك كنند، در دل‏هايشان نفرت و دلتنگى ايجاد خواهد شد و بالاخره روزى فرا خواهد رسيد كه همه از او گريزان شوند! و چنين كسى، منفور و مبغوض اجتماع خواهد شد و بايد در ميان جمعيت با حال تنهايى، و در وطن خود، غريبانه زندگى كند! و اين وضع يكى از تلخ‏ترين و ناگوارترين نمونه‏هاى تيره بختى انسان است.

اين است كه دين مقدس اسلام معاشرت نيكو را به پيروان خود توصيه فرموده و درباره آن بهترين آداب و دستورها را بيان كرده است، از آن جمله دستور داده كه مسلمانان هنگام ملاقات به يكديگر «سلام» كنند و فضيلت را از كسى دانسته كه نخست او سلام كند!

پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله در سلام به همه كس سبقت مى‏گرفت، حتى به زنان و كودكان هم سلام مى‏كرد و اگر كسى به آن حضرت سلام مى‏كرد، جواب سلامش را بهتر از او مى‏داد.

خداى متعال مى‏فرمايد:

«وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها»؛[[1]](#footnote-1)

وقتى به شما سلام دادند، بهتر از آن پاسخ دهيد يا عين آن را رد كنيد.

و نيز دستور داده كه انسان در برخورد با مردم، تواضع و فروتنى كند و هركس را فراخور وضع اجتماعيش احترام نمايد.

خداى متعال مى‏فرمايد: «وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً»؛[[2]](#footnote-2)

بندگان شايسته خدا كسانى هستند كه با مردم تواضع و فروتنى مى‏كنند.

نكته‏اى را كه بايد در اين‏جا متذكر شد، اين است كه معناى تواضع و فروتنى نه آن است كه انسان خود را در انظار مردم خوار و سبك كند و به انسانيت خود لطمه زند، بلكه مقصود اين است كه مزايا و افتخارات خود را به رخ مردم نكشد و مزاياى گزاف ديگرى، به خود نبندد و مردم را سبك و ناچيز نشمارد و هم‏چنين معناى احترام به مردم، اين نيست كه مردم را به حدى احترام كند كه به تملق و چاپلوسى بكشد، بلكه بايد هر كسى را به اندازه مزاياى دينى و اجتماعى‏اش، ارزش دهد و به بزرگان به اندازه بزرگيشان احترام نمايد و ديگران را نيز به رعايت انسانيت آنان اكرام كند.

و باز معناى احترام و بزرگداشت مردم، نه اين است كه هر كار ناشايسته‏اى از هر كه ديد، لب فرو بندد و بگذرد! يا در مجلسى كه همه اهل آن مجلس خلاف شرافت انسانى رفتار مى‏كنند، يا كارى را مخالف مقررات دينى انجام مى‏دهند، با آنان آميزش كند و از ترس رسوايى همرنگ جماعت شود! زيرا احترام مردم در حقيقت احترام به شرافت انسانى و مزيت دينى و اخلاقى آنان است، نه احترام به هيكل و اندامشان! و در صورتى كه شخصى شرافت انسانى و مزيت دينى خود را از بين ببرد، دليلى براى بزرگداشت وى در ميان نيست.

پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مى‏فرمود: «به واسطه فرمانبردارى از ديگران، نبايد خدا را معصيت نمود.»

علامه طباطبایی ره ، تعاليم اسلام، ص: 226

نرم افزار مجموعه آثار علامه طباطبایی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور

1. - نساء، آيه 85 [↑](#footnote-ref-1)
2. - فرقان، آيه 63 [↑](#footnote-ref-2)