عنوان:

**دروغگویی**

|  |
| --- |
| شناسنامه مطلب |
| کد مطلب | t-223 |
| رده | تزکیه‌ای/رذائل و فضائل/رذائل/سطح آشنایی |
| برچسب | اخلاق، تزکیه، رذائل، کذب، دروغ، مضرات، علامه طباطبایی |
| توضیحات |  |

 دروغ‏گو دشمن نابكار جامعه بشرى مى‏باشد! و با دروغ خود كه جنايت بزرگى است، در خرابى جامعه مى‏كوشد، زيرا دروغ مانند ماده مخدرى است كه نيروى فهم و شعور جامعه را نابود مى‏سازد و حقايق را مى‏پوشاند يا مانند نوشابه الكلى است كه مردم را مست نموده و «قوه عاقله» را از تميز خير و شر، باز مى‏دارد.

و از اين‏جاست كه اسلام، دروغ را يكى از گناهان بزرگ شمرده، و براى دروغ‏گو ارزش و شخصيت دينى قائل نيست.

پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:

سه طايفه اگر چه نماز بخوانند و روزه هم بگيرند، منافقند: دروغ‏گو، كسى كه به وعده‏اش وفا نمى‏كند و كسى كه در امانت خيانت نمايد.

و نيز امير مؤمنان على عليه السلام مى‏فرمايد:

انسان وقتى لذت ايمان را مى‏چشد كه دروغ را اگر چه از روى شوخى باشد، ترك نمايد.

دروغ نه تنها در شرع، گناه و كردارى زشت معرفى شده، بلكه از نظر عقل نيز زشتى و ناروايى آن روشن است و شيوع اين كردار ناپسند در جامعه در كمترين‏ فرصتى، اعتماد را كه يگانه رابطه اجتماعى مردم است، از بين مى‏برد و با تباه شدن چنين رابطه‏اى، مردم در معنا، با نهايت نگرانى كه از همديگر دارند، در حال انفراد زندگى مى‏كنند اگر چه به صورت در هيئت اجتماع به چشم مى‏خوردند!

انسان در زندگى خود، پيوسته با ماده خارجى سر و كار دارد و با فعاليت‏هايى كه مى‏كند و تصرفاتى كه در ماده انجام مى‏دهد، خود را زنده نگه مى‏دارد و به خواسته‏هاى خود، دسترسى پيدا مى‏كند. اين موجود كه با شعور و اراده كار مى‏كند، زندگى وسيع و دامنه دار خود را روى اساس علم گذاشته و با فكر كار مى‏كند و كارش مستقيماً با معلوماتى است كه پيش خود دارد و پيوسته مواد فكرى خود را پس و پيش تنظيم مى‏نمايد، و طبق آن فعاليت‏هاى بيرونى او انجام مى‏گيرد.

و از اين روى، دريافت داشتن اخبار صحيح، براى انسان ضرورى است و در درجه اول اهميت مى‏باشد و چنان كه اخبار صحيح خارج، از انسان قطع شود؛ مثلًا راه را چاه و چاه را راه و دور را نزديك و نزديك را دور بيند! و اخبار را وارونه بشنود، مسلما چرخ زندگيش از كار باز مى‏ماند. از اين‏جا روشن مى‏شود كه دروغ نسبت به زندگى اجتماعى خطرى عظيم و آدم دروغ‏گو شخصى است بى‏شخصيت و سبك و دشمن اجتماع، و سخنش پيش مردم از اعتبار ساقط و غير قابل اطمينان بوده و خودش گرفتار لعنت خدا است.

علامه طباطبایی (ره) ، تعاليم اسلام، ص: 231

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