فصلنامهُ تخخصصى. فقهى. حقوقى

بررسى آثار استـكبار در سرنوشت فردى انسان از نگًاه قر آن و روايات

سيد سعيد ميرصانع'

## چچكيده

مىدانيم كه كبر، حالتى روحى است كه طى آن، فرد خود را نسبت به ديگران برتر مى پندارد. در واقع، هنگًامى كه كبر، در وجود آدمى رخنه مىكند، آنگاه تكبر و آثار آن در انسان آشكار مىگردد. در عبارات قرآنى، وازڭهاى كبر، تكبر و استكبار معنايى نزديك و مشابه به هم دارند. صاحب كبر، شناختها، باورها و اعتقادات خود را برتر از هرگونه شناخت و باور ديگرى مى پندارد و اينگّنه، از ورود به مسير تفكر و در پى حق بودن، محروم مىماند. استكبار، در آيات و روايات، به عنوان رذيلتى اخلاقى شناسايى شده است و منجر به عدم ايمان به آيات المى مىشود. در واقع، شيطان در ابتدا مقرب در كاه المهى بود و به دليل استكبار، مطرود و ملعون گرديد. انسانها نيز در صورتى كه با اين رذيلت اخلاقى همراه شوند، به عاقبت شيطان رجيم گرفتار خواهند شد. ما در اين پزوهش، با تكيه بر مطالعات كيفى و كتابخانه ای و با شيوه فيش بردارى و چکى ليست، با توجه به اهميت استكبار در سرنوشت فردى انسان، به دنبال اين هدف هستيم كه از نگاه قرآن و روايات، مسئله استكبار و آثار آن را در سرنوشت فردى انسان، مورد ارزيابى و تحليل قرار دهيم. وازگان كليدى: بررسى، استكبار ، آثار، سرنوشت فردى، قرآن، روايات

مقدمه
استكبار، نافرمانى و سركشى حاصل از كبر است، و آن در مقابل استسلام است كه انقياد صورى از روى تسليم باطنى است．پس، نه هر انقيادى استسلام است و نه هر نافرمانى و سركشى استكبار است．چون فطرت انسانى قبول حق كند، استسلام براى او حاصل شود．و چون فطرت محتجب شود و خودبين و خودخواه شود و در تحت تاثير عوامل طبيعت واقع شود، از حق و حقيقت گريزان شود، و صلابت و قساوت در آن پيدا شود، و در نتيجه استكبار كند و از حق سركشى نمايد． پ̋ معلوم شد كه（استسلام）از جنود عقل و رحمان است، و لازمه فطرت مخموره است؛ و（استكباره）از جنود جهل


 و به مفعول نياز دارد؛ امًّا در اغلب موارد مفعولى براى آن ذكر نمىشود؛ در اين موارد، معمولا مفعول، همان فاعل است؛ يعنى
 اين وازه با مشتقات آن \＆$\uparrow$ بار در قرآن كريم آمده كه \＆مورد آن به استكبار ابليس و بقيه به استكبار انسان اشاره دارد． استكبار به معناى طلب بزرگى است و لازمه طلب كردن، نداشتن است و خداوند از آن كه طلب بزرگى كند، منزّه است؛ خداوند سبحان به حقّ، كبريا و تكبّر دارد نه آن كه كبريا نداشته باشد و طالب آن باشد به همين دليل لفظ مستكبر درباره خداوند استعمال نمىشود ولى متكبّر يكى از صفات خدا است．استكبار انسان به اين دليل است كه خودرا بزرگى شمرده و در موضعى قرار مىدهد كه لايق آن نيست و از همين رو، جزء رذايل اخلاقى شمرده مىشود．（همدانى، YVYا：ص YNV）． استكبار در آيات قرآن و روايات معصومين عليهمم السلام رذيلتى اخلاقى برشمرده شده است．شيطان كه نخست مقرب در گاه الهى بود، به سبب همين رذيلت مطرود و ملعون گرديد．در اين پزوهش سعى شده با استناد به آيات قر آن و روايات موجود، استكبار و آثار آن در سرنوشت انسان ارزيابى گردد．

## روش تحقيق

اين پ夫وهش، يك پ夫وهش كيفى و كتابخانهاى مىباشد كه در آن از روش نقلى و حياتى استفاده شده است．شيوه گردآورى اطلاعات و دادهها در اين پ夫وهش، به صورت فيش بردارى و چک ليست مىباشد كه از نرم افزارهاى علمى و اسناد نوشتارى مانند كتب، مقالات و ساير منابع موجود براى اخذ اطلاعات استفاده شده است．همچنين، روش داده پردازى در اين پزوهش، به صورت توصيفى و تحليلى مىباشد．

مبانى نظرى
وقتى صفت استكبار در درون جان آدمى ايجاد شد و ملكه وجودش گرديد، به دو نوع ظهور و بروز پيدا مى كند، يك نوع آن باطنى و خُقلى است كه در نفس انسان ريشه مىدواند و بينش انسان را شكل مىدهد، اين فرد ديگر حقيقت را نمى پذيرد
 إِنْ هذا إلاَّ سِحْرٌ يُؤْثُرُ - آنتَاه پشت گَردانيد و تكبَر ورزيد، و كَت: (اين [قر آن] جز سحرى كه [به برخى] آموختهاند نيست


نوع دوم استكبار فرد، استكبار در خارج از خودش است، كسى كه روحاً استكبار مىورزد در خارج نيز استكبار مىكند و مردم را به استضعاف مىكشاند (مطيرى، זیّا: ص (911). در حقيقت نوع دوم استكبار در كردار و رفتار مستكبر ظاهر مىشود

 هُمُمُ اُفاسِقُونَ - كسانى هستند كه خدا را فراموش كردند و او [نيز] آنان را دیار خود فراموشى كرد؛ آنان همان فاسقان هستند
(حشر / (19)ه.

امام خمينى مىفرمايد: افراد مستكبر از شنيدن آيات الهى دورى مىكنند لذا استكبارشان روز افزون مىشود. ( خمينى، آ 1 (T-1: ص ) و به خصلتهاى منفى كشيده مىشود تا جايیى كه دست به جنايت عليه ديگران مىزنند. بفرموده قرآن: اينها با وجود داشتن چشم، گوش و قلب، نمى بينند، نمى شنوند و نمى فهمند و از حيوان پست تر مىشوند: (الَكُمٌم
 آنهايی كه قلب دارند اما با آن [حقايق را] دريافت نمى كنند، و چشمانى دارند كه با آنها نمى بينند، و گَشههايى دارند كه با آنما نمىشنوند. آنان همانند حيوان هستند بلكه گَمراهترند. آنها همان غافل ماندگَانند (اعراف / ( ) ) ). امام خمينى مىفرمود: آنمها كه بر استكبارشان عناد دارند، شقى هستند و آنها كه علاوه بر عناد براى ابطال حق دليل
 انبياء علييهم السلام آمدند تا با استكبار درون و آثار و لوازمش، يعنى استكبار حقيقى بيرون مبارزه كنند تا انسان را از شقاوت


## يافتهها

## (الف) آثاراستكباردرسرنوشت معرفتى انسان

كمال خواهى، يك گرايش اصيل و مستقل و البتّه فطرى و ذاتى است كه همه افراد انسان واجد استعداد و قوه آن مىباشند و انسانيت و كمال او به ميزان فعليت بخشيدن اين استعداد مىباشد. انسان در بدو آفرينش از نظر جسمى (مانند ديگر موجودات) فعليت خاص خود را دارد؛ چشم دارد؛ گوش دارد؛ زباندارد...؛ امّا از نظر شخصيتى و انسانيت در بدو تولّد هيجگَونه فعليتى ندارد و تنها استعداد و توانمندى و داراى ظرفيتهاى عظيمى است كه اين استعدادها وظرفيتها جز با حركت ارادى و آَاهانه و همراه با مشقت و جهاد خود انسان/شباع نگرديده و به فعليت نمىرسد (حاجى صادقى، rرّبا: 9). شما سراغ هر موجودى برويد مىبينيد، خودش براى خودش به عنوان يكى صفت انفكاكپذير نيست...؛ اما اين انسان است كه ممكن است يك انسانى باشد منهاى انسانيت براى اين كه آن چيزهايیى كه ما آنها را ا انسانيت انسان مىدانيم، آن چيزهايى كه به انسان شخصيت مىدهد (نه آن چيزهايى كه ملاك شخص انسان است) اينها اولَّا يكى سلسله چيزهايى كه با ساختمان مادّى انسان درست نمىشود چون غير مادَّى است و ثانيا آن چیيزهايىى كه ملاک انسانيت انسان است و و به انسان شخصيت مىدهد، فضيلت مىدهد و ملاك فضيلت انسانى انسان است به دست طبيعت ساخته نمىشود به دست هيج كس ساخته
 عقل به صورت اساسىترين ابزار معرفت و يعَانه عامل شناخت اصول و مبانى اولّيه دين، نقش محورى و انحصارى دارد و بهصورت رسول باطنى و فصل مميّز انسان مورد توجّه و اهتمام فوقالعاده اسلام بوده است؛ امّا انسان و انسانيت منحصر و محدود و خلاصه شده در عقل نيست. عقل، ركن ايمان است؛ امّا تمام ايمان نيست؛ زيرا در ايمان؛ گرايش و تسليم و تعلّق و به دنبال آن عشق هم دخالت و نقش دارند. عقل و علم و معرفت يك بال است و براى رشد و تعالى به ركن و بال ديگرى هم نياز دارد كه از سنخ گرايش و وابستگى است. (براى توضيح بيشتر، رجوع كنيد به بيان زيبايى شهيد مطهرى در نسبت و رابطه علم و ايمان ارائه كرده است) (حاجى صادقى، זیזّا: ^).
 به او نشان داديم خواه شاكر باشد و پذير اگردد يا ناسپاس (سوره انسان: آيه؟))،، خداوند انسان را در انتخاب مسير زندگى خود مختار گذاشته و انسان مىتواند به صورت آزادانه، سرنوشت خويش را با انتخابهاى خود، تعيين كند. هر انسان اگر راه راستى و درستى و حق و حقيقت را بر گزيند و ايمان و تقواى المى داشته باشد و متواضع و فروتن باشد و در اعمال خويش خدا را ناظر بر خود قرار دهد، آنتاه سرنوشتى زيبا و بهشتى خواهد داشت؛ اما اگر برخلاف اين عمل كند، و دچار تكبر و غرور


و استكبار گردد، آنگاه ايمانش رنگَ باخته و اعمالش ننگين خواهد شد و در اين صورت سرنوشت شومى را در انتظار خواهد داشت؛ سرنوشتى كه در آن پشيمانى فايده ای نخواهد داشت و باز گشتى وجود ندارد. ("عبوديت) يعنى اينكه يك موجود با شعور مِلك ديگَرى باشد. هم از اين رو، خداوند، كه مالك همه چيز است، همه انسانها و فرشتگان و ساير موجودات با شعور عبد اويند و كسى كه اين عبوديت را برنتابد، استكبار ورزيده است


كسانى به عالم (اعنديت) راه پيدا مى كنند كه تمام هستى خود را ملك خدا دانسته، استقلال استكبار را از پندار و رفتار خود بزدايند: (وَ مَنْ عِنْدَهُ لاَ يَتْتَبْروُنَ عَنْ عِبَادَته وَ لاَ يسْتَحْسِروُنَ) (انبياء: 19); و كسانى كه نزد اويند از بندگى او استكبار نورزيده و پندار زه و وريفته نيستند.

در حقيقت، پايدارى و پاس دارى و راستىورزى بر پيمان فطرى است كه اهل ايمان را به حيات طيبه و جايگاه صدق مىرساند. در مقابل، پندارزدگى و فريفتگى اهل دنيا با دروغ و خيانت به ميثاق ملكوتى و زير پا گذاشتن فطرت آغاز مىشود


قرآن كريم درباره افرادى كه بدون هر گونه برهان به مجادله در آيات خدا مىیردازند چنين مى گويد: (إِنَّ الَّذِينَ يجَادِلُونَ


كه براى آنها آمده باشد ستيزهجويى مىكنند، در سينههايشان فقط كبر است و هرگز به خواسته خود نخواهند رسيد. اينكه آيه مذكور سبب ستيزهجويى اينگونه افراد را منحصر در كبر مىداند، بدين معناست كه دليل مجادله آنان طلب حق و يا شك در آيات و به دنبال آن، تلاش براى نيل به حق نمىباشد، بلكه دليل منحصر به فرد اين ستيزهجويى كبرى است كه در درون آنان لانه كرده است (همدانى، ITVFI: :

 مى شنود كه بر او تلاوت مىشود، اما از روى تكبر اصرار بر مخالفت دارد، گويى اصلاً آن را هيجّ نشنيده است. (اثم يصِّر مستكبراه) بدين معناست كه بر كفر خود با قوت و شدت مىايستد و به علت همان برترىطلبى روحى كه در درونش رسوخ كرده است از ايمان به آيات المهى استكبار میورزد (فخرالدين رازى، التفسيرالكبير، ج 9: FVT). ترديدى نيست كه توجه انديشمندانه به آيات الهیى در گرو استماع دقيق آنهاست و اين نخستين مرحله اصولى براى گام كَاشتن در مسير تفكر صحيح درباره خدا و سپس شناخت حق به شمار مى آيد، در حالى كه كبر مانع اساسى انسان براى ورود به همين مرحله مىباشد. قرآن در آيات ديگرى (حون مدثر / /

فصلنامهُ تخخصصى. فقهى. حقوقى

براساس آيات مزبور، كبر موجب مىشود كه صاحب آن خود را در محدوده تنگ و تاريك دانستههاى خود كه آنها را اصحيح مى چندارد محصور نمايد و از ورود به عرصه مواد و مقدّمات ديگَر كه درنگَ در آنها نيل به حقايق را هموار مىسازد محروم بماند. بى گمان، چنين محروميتى سير تفكر صحيح را به انحراف كشانده و انسان متكبر را از نيل به حقيقت باز مىدارد


خداوند در آيه هجدهم سوره لقمان در مورد سرنوشت معرفتى انسان مىفرمايند:
 بر مگَردان، و در زمين مغرورانه راه مرو، زيرا خداوند هيج متكبّر فخر فروشى را دوست ندارد. (لقمان/ (l))؛). لا تصعر: صعر: ميل به طرف راست يا چپ ((صعر وجهه: مال الى احد الشقين) راغب ميل كردن كفته است تصعير آنست كه از روى تكبر گردن خويش را بكرداند و بروى شخص نگاه نكند آن فقط يك بار در قرآن آمده است. خدك: خد: رخسار و چهره راغب گويد: دو خد انسان همانست كه از طرف راست و چֶ، بينى او را احاطه كرده است، مرح: مرح شديد كه عبارت اخراى تكبر است ((مرح الرجل مرحا: اشتد فرحه ... و تبختر و اختال)،.

مختال: خيل (بر وزن علم): گَمان. خيلاء: تكبر كه از روى خيال و گَمان است. مختال: متكبر، آن اسم فاعل است.
 به اين نكات دقت كنيد: ("تصعير)، نوعى بيمارى است كه شتر به آن گرفتار مىشود و گردنش كج مىشود. لقمان به فرزندش مى گويد: تو بر اساس تكبِّر مثل شتر بيمار، گردنت را با مردم كج نكن. "(مرح)، به معناى شادى زياد است كه در اثر مال و مقام به دست مىآيد. ("مُخْتالٍ به كسى گويند كه بر اساس خيال و توهَّم خود را برتر مىداند، و ((فخُورٍٍ به معناى فخرفروش است. تكبّ ، همم توهين به مردم است، همر زمينه ساز رشد كدورتهاى جديد و هم تحريك كنندهى كينههاى درونى قديم. در حديث مى خوانيم: هر كس با تكبّر در زمين راه روه، زمين و هر موجودى كه زير و روى آن است، او را لعنت مى كنند.
 از اين آيه، پيامهاى زير به ذهن مى رسد:

ا- با مردم، چه مسلمان و چه غير مسلمان، با خوشرويى رفتار كنيم. (لا تُصَعِّرْ خَدَّك للِنّاس") ץ- تكبّر ممنوع است، حتَّى در راه رفتن. (لا تمْشِ فِى الاُرْضِ مَرَحاً) ץ- از عامل خشنودى خداوند براى تشويق و از ناخشنودى او براى ترك زشتىها و كَناهان استفاده كنيم. (إِنَّ اللَّه لا يحبْ") Y Y- به موهومات، خيالات و بلنديروازىها خود را گرفتار نسازيم. ((مُخْتال)"

فصلنامئ تخصصى. فقّى. حقوقى


ه- بر مردم فخر فروشى نكنيم. (»إِنَّ اللَّه لا يحبُّ كلُّ مخْتالٍ فَخُورٍ") تواضع و روى خود را از مردم (به تكبّر) بر مگردان، و در زمين مغرورانه راه مرو، زيرا خداوند هيج متكبّر فخر فروشى را دوست ندارد.

افراد متكبر و مغرور، برخلاف افراد متواضع و با ايمان، سرنوشت شومى را در انتظار خواهد داشت. در حقيقت، تكبر و غرور و استكبار سبب مىشود كه انسان مستكبر، شناختها و باورهاى خود را برتر از هرگونه شناخت و باور ديگرى بداند و اين گونه مسير حق و حقيقت را از ياد ببرد؛ در نتيجه، فرد مستكبر، گمراه شده و سرنوشت و فرجام او، به تباهى مىگرايد.

## (ب) آثار استكبار در سرنوشت بينشى انسان

 براساس آيات قرآن كريم ونيز براساس دريافت عقلانى وادر اك، بشر در درون خود هم گرايش به خير دارد وهم گرايش به شر ، بدين معنا كه هرشخص در درون خود اين احساس را دارد كه خواهان انجام اعمال نيكو ومتصف شدن به اوصاف پسنديده مى اششد و از ديگر سو، گاهى تمايل به رذايل و زشتى را مىيابد وتمايل دارد كه گاهى اوقات به برخى از اعمال ناشايست اقدام و(\#ناطقه)) يا ((ملكيه)،، و (وهميهه) يا (شيطانيه)) است.كه؛ وظيفه قوه ناطقه، ادراك حقايق امور، تمايز بين امور خوب و بد، فرمان به افعال خوب و نهى از امور بد مىباشد. قوه غضبيه سبب صدور افعالى مانند افعال درندگان چون خشم مىشود و اين قوه در صدد آن است كه فرمان عقل را اطاعت ننمايد؛ از قوه شهويه، افعالى چون افعال بهايم، مانند شكمپرستى سر مىزند و هرچه عقل گويد، شهوت هواى مخالف آن كند. و قوه وهميه از طريق راههاى شيطانى اهدافش را دنبال مى كند و شغل آن مكر، خدعه، خيانت و فتنه است. (مقيمى، זوّا: זا). اگر انسان در اين عالم در طريق انسانيت سيركرده و سه قوه را تعديل و تابع عقل نمايد و نيز سير باطن و ظاهر تحت ميزان شريعت المى باشد در عالم ديگَر، صورت وى صورتى انسانى خواهد بود و الالّا اگر عقل وى تابع سه قـوه ديگر باشد، هر يك از آن سه قـوه كه غلبه كند، صورت بـاطن ملكـوتـى نيز تـابعى از آن خواهد


روشن است كه سياستگذارى براى مملكت دل از سياستگذارى براى يك شهر و كشور مهمتر است. در صورتى كه انسان نتواند برنامه و سياست مناسبى در قبال غرايز و تمايلات خويش اتخاذ كند، خواسته يا ناخواسته در مرحله سقوط قرار مى گيرد و ممكن است همانند برخى حكام جور، كشور يا حتى جهان را دچار تشنج سازد. در اين ميان، سياستى كه از دين نشأت مى گيرد، مىتواند مانعى بر افراط و تفريط و سقوط و تباهى باشد. غرايز در وجود انسان طبيعى و غير قابل انكار بوده، هدايت و ارضاى صحيح آن، زمينه ساز اصلاح فرد و جامعه و انحراف از آن، سر چشمه بسيارى از مفاسد فردى و اجتماعى


خواهد بود. بر اين اساس، دين مبين اسلام با ترسيم برنامهاى كامل و دقيق، انسان را براى پيمودن مسير تكامل و جلوگيرى از سقوط يارى كرده و با ارائه راهكارهايى مناسب مانند سر كوب غريزه ممنوعه، تعادل غرايز و كنترل آن، ضمن پاسخگَويى به تمامى غرايز بشر، از افراط و تفريط در آن جلوگيرى به عمل آورده است (فجرى، ویז|: ش•9). آيه پنجم سوره منافقون در مورد افرادى است كه از روى تكبر و استكبار، روى خود را از پيامبر بر مىگردانند و در آيه ششم منافقون، اين افراد اسق خوانده مىشوند و سرنوشت شومى در انتظار فاسقان است و اين افراد، هرگز مورد رحمت و بخشايش خداوند قرار نمى گيرند و هدايت نمىشوند. در اين آيات آمده است:
 شود: ((بياييد تا رسول خدا براى شما استغفار كند)، سرهاى خود را (از روى استهزا و كبر و غرور) تكان مىدهند؛ و آنها را

 خواه استغفار برايشان كنى يا نكنى، هرگز خداوند آنان را نمى بخشد؛ زيرا خداوند قوم فاسق را هدايت نمى كند (منافقون/ \&).) از اين آيه قرآنى نكاتى حاصل مى شود كه:

بالاترين بدبختى آن است كه انسان همم خودش را (لَوْوْا رُؤُسْعُمْ) و همم ديگَران را محروم نمايد (يصُدَّون)؛ به خصوص اگر اين كارها آكَاهانه باشد (وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُن) (قرائتى، آVVF ا، ج • ا: ص DV).

مشابه آيه ششم سوره منافقون را در آيه •^ سوره توبه نيز مى خوانيم؛ بدين صورت كه: (اسْتْتْفِرْ لَعُمْ أَوْ لَا تَسْتَفْفِرْ لَمْمْ إِنْ
 كنى، و چه نكنى، (حتّى) اگر هفتاد بار براى آنها استغفار كنى، هرگز خدا آنها را نمىآمرزد! چرا كه خدا و پيامبرش را انكار
كردند؛ و خداوند جمعيّت فاسقان را هدايت نمى كند (توبه / • (^).«)
پيامهايى كه از اين آيات قرآنى در تفسير نور برداشت شده، بدين صورت است كه:

به سراغ افراد منحرف رويم و از آنان براى توبه و تجديد حيثيت دعوت كنيم (وَ إِذا قِيلَ لَفُمْ تَعَالَوْا يسْتَغْفِرْ لَكُمْ) اجابت دعوت اولياى الهُى، مايه علوَّ و رشد است (تعالَوْا) و دعاى آنها در مورد بخشش گَنهكاران، مستجاب مى گَردد (يسْتَغْفِرْ لَكُمْ). به همين دليل، توسَّل به پيامبر خدا جايز است (تعالَوْا يسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسُولُ اللّه). همرحنين، با توجه به عبارت قرآنى ("لَوْوُا رُؤُسَعُمْ ... وَ هُمْ مُسْتَبْرُونَ"(، سر باز زدن از پيشنههاد مفيد، نشانه تكبِّ است؛ و كسى كه دعوت حق را نمى پذيرد، حتى دعاى




 در حديثى از رسول خدا (ص) مى خوانيم: (اياكم و الكبر فان ابليس حمله الكبر على ان لايسجد لآمم; از تكبر بيرهيزيد كه ابليس به خاطر تكبر از سجده كردن بر آدم خوددارى كرد (و براى همواره مطرود در كاه الهى شده) (كنز العمال، حديث (YVY). در خطبه قاصعه كه بخش عظيمى از آن در باره (اتكبر ابليس ) و وييامدهاى آن مىاشـد مى خرانيمّ (افاعتبروا بما كان من فعل الله بابليس اذ احبط عمله الطويل و جهده الجهيد... عن كبر ساعة واحده فمن ذا بعد ابليس يسلم على الله بمثل معصيته; عبرت بگيريد از كارى كه خدا با ابليس كرد; زيرا اعمال طولانى و كوششههاى فراوان او را (در مسير عبادت و بندگى خدا) به خاطر ساعتى تكبر نابود ساخت، چگكونه ممكن است كسى بعد از ابليس همان گَناه را مرتكب شود، اما سالم بمانده؟؟ (نهج البلاغه، خطبه قاصعه: خطبه 19 ) ).

همان گَونه كه در اين سخنان كَر بار مشهود است، تكبر ابليس، و عدم سجده او در برابر انسان موجب شد تا براى همواره


 لذا میتوان اينگَونه بيان كرد كه، تكبر و خودخواهی حتى در لحظات كوتاه، ييامدهاى بسيار خطرناكى به همراه دار د و مى تواند همجّون آتش سوزان، حاصل يك عمر طولانى اعمال صالحه را بسوزاند و خاكستر كند و شقاوت ابدى و عذاب جاويدان را نصيب صاحبش سازد.

در حديثى از امام باقر و امام صادق چنين آمده است: پالايدخل الجنة من فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبر; كسى
 در حديثى از امام باقر(ع) مىخوانيه: (اعجبا للمختال الفخور و انما خلق من نطفة ثم يعود جيفة و هو فيما بين ذلك

 با نَامهى به اين دو حديث از أئمه معصوم (ع)، متوجه عاقبت شوم افرادى كه دحار تكبر و استكبار مىشوند، خواهيم شد. اكر هر انسان كمى با خود انديشه نمايد و به آفرينش خود توجه كند، بها اين مسئله پیى مىبرد كه در ابتداى آفرينش خود، نطفهاى بى ارزش بيش نبوده و با جانى كه در او دميده شده، پپى بها اين جهان هستى نهاده است. در اين مسير



چند صباحى زندگى خواهد كرد، چه با كبر و غرور و استكبار، چه با راستى و درستى، نيكویى و اخلاق حسنه. چند صباحى مهمان اين جهان جهاد بود و پس از نهايت عمرش، به ديار باقى خواهد شتافت. در اين مسير دنيوى، براى اينكه بينشى بهتر به گَذر عمر داشته باشيه، بهتر است كه هم اكنون با پوشيدن لباس و كفشهاى خود، به بيمارستان نزديك محل زندگىمان گَرى بيندازيم؛ با مشاهده برخى بيماران كه در اثر سانحه و يا بيمارى خاصى به خود مىنالند، و يا جان خود را از دست دادهاند، بهتر گذر زمان و عمر خود را حس مى كنيم و به اين نتيجه میرسيم كه در نهايت، هر فرد پس از زمانى محدود كه دنيا است، روحش از تن جدا خواهد شد و به عالم ملكوت خواهد پيوست. پس چپه خوب است كه با مشاهده همچچين مكانهايىى و يا مطالعه زندگى و سرنوشت گذشتگان، تكبر و غرور و استكبار را كنار گذاشته و به اعمال حسنه روى آوريم. آرى اينگونه مىتوانيم سرنوشت خود را به صورت احسن رقم بزنيم.

پس كسانى كه بينشى عميق دارند، در مورد سرگذشت افراد و اقوام گذشتگان مطالعه مى كنند و سرنوشت آنها را سرلوحه اعمال آتى خود قرار مىدهند؛ توجه به سرنوشت گذشتگان، به آنها مىآموزد كه سرنوشت كسانى كه سراسر زندگىشان به كفر، شر ك، بى ايمانى، فساد و ... سپرى شد، چیزى جز تباهى و آتش جهنم نبود و سرنوشت افرادى كه همواره خداوند را ناظر بر اعمال و رفتار خود قرار مىدادند، زندگى اُخروى شيرين، بهشتى و همراه با آرامش بود. بنابراين كسانى كه با بينش خود، عواقب اعمال خود را مىسنجند و سرنوشت آينده خود را پيش بينى مى كنند، قطعا اين افراد با عمل به حق و حقيقت، و قدم نهادن در راه راستى و درستى، سرنوشت شيرينى را براى خود رقم خواهند زد.

## (ج) آثار استكبار در سرنوشت اخلاقى انسان درنگاه قرآن و روايات

امام على(ع) مىفرمايد: 》اقبح الخلق التكبر; زشت ترين اخلاق (بد) تكبر است ) (رسولى محلاتى، rara، غررالحكم:
حكمت (Yへ9 ).
اخلاق اسلامى در اعتقاد به توحيد و يكتا پرستى ريشه دارد و دين در حقيقت پايه و مبناى اخلاق است. اعتقاد به خدا محور و پشتوانه تمامى فعاليتهاى اخلاقى انسان در عرصه جامعه است. قرب به خداوند انگَيزهاى الهمى در انسان ايجاد مى كند
 اخلاق در زندگى فردى و اجتماعى افراد اهميت دارد. رعايت موارد اخلاقى و اخلاق حسنه مانند تواضح و فروتنى، مىتواند انسان را به اهداف والا و ايمانى عميق برساند و موجب سرنوشت و فرجامى بهشتى مىگردد؛ در حالى كه عدم رعايت مسائل اخلاقى و اخلاق ناپسند مانند تكبر و غرور و استكبار و غيره، انسان را گمراه كرده و از مسير حق و حقيقت دور مى كند و با ترويج بى ايمانى، سرنوشت انسانها را به تباهى و نابودى مى كشاند. رفتار هر انسانى، صرفنظر از منزلت و جايكاه اجتماعى


و عناوين شغلى، خوب يا بد است. كسى كه در رفتار ارتباطى درون شخصى، به خود دروغ مى گويد و خود را فريب مىدهد، مرتكب رفتار زشت و ناپسند است و او را مىتوان فرد ضد اخلاقى دانست و كسى كه با خود صريح و صادق است، در رفتار با خود، اخلاقى است. انسانها در رفتارهاى برون شخصى نيز مىتوانند اخلاقى يا غير اخلاقى عمل كنند. كسى بخشنده است و ديگرى خسيس. فردى متواضع است و ديگرى متكبر. بنابراين هر فردى صرف نظر از اينكه شاغل هست يا نه، نسبت به رفتارهاى خود داراى مسئووليت است. اين مسئووليت بر اصول معينى استوار است و اين اصول در مجموع اخلاق فردى را مى آفريند (خارستانى، rara) (IVF).

اولين و بدترين صفت رذيله كه در داستان انبيا و آغاز خلقت مشاهده مىشود، تكبر است و در منابع دينى و آثار علما
بهعنوان (ام الفساد)) و (اساس الكفر)، خوانده شده است.
پِيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در تعريف تكبر فرمود: (... وَ لَكِنَّ الْكِبْرَ أَنْ تَتْرُى الْحَقَّ وَ تَتَجَاوزَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَ تَنْظُرَ إِلَى النَّاسِ وَ لاَ تَرَى أَنَّ أَحَداً عِرْضُهُ كَعِرِِْكَ وَلَا دَمُهُ كَدَمِكَ؛ ... ولكن تكبر آن است كه حق را رها كنى و از حق به غيرش تجاوز نمايى [به اين صورت كه] به مردم نگاه كنى، اما آبروى هيج كسى را مانند آبروى خود [مهمم] ندانى و خون
 دارالحديث، ح9

امام صادق عليه السلام فرمود: „كسى كه نظرش اين است كه بر ديگرى برترى دارد، جزء مستكبرين است)، حفص بن غياث عرض كرد: همانا خود را برتر مىدانم به اين جهت كه مبتلا به گَناه نشدم، زمانى كه مى بينم ديگرى مرتكب معصيت شده است. حضرت فرمود: (هيهات. خيلى دور است كه خود را در اين حال [نيز] برتر بدانى؛ چرا كه ممكن است شخص عاصى مورد غفران قرار گيرد، اما تو را خداوند براى حسابرسى نگَه دارد. آيا قصه ساحران فرعون [كه خداوند آنها را بخشيد]


هر گاه مواهب الهى با ايمان و اخلاق و اصول انسانى همراه باشد مايه عمران و آبادى و رفاه و آسايش و سعادت و نيكبختى است و اين همان چيزى است كه در آيه مورد بحث به آن اشاره شده است.

بعكس، هر گاه با سوء اخلاق و بخل و ظلم و خودكامكى و هوسبازى همراه باشد، مايه تباهى و فساد است. در مراجعه به قرآن و آيات FM M ه ه سوره فصلت، مى توان دريافت كه، خداوند طريقه بسيار تاثير گَذارى را براى پايان دادن به كينه توزىها و عداوتها، ارائه مىدهد و نقش اخلاق را در برچیدن نفرتها و كينهها روشن مىسازد، مىفرمايد: (با نيكى، بدى را دفع كن، تا دشمنان سرسخت همحچون دوستان ترم و صميمى شوند)؛ پ(إِفْعْعْ بالَّتى هِى اَحْسَنُ فِفَاًا الَّذِى بَينَكَ وَبَينَهُ عَداوَةٌ كَاَنَّهُ اما حَميمه،).


سیس مىافزايد: اين كار، كار همه كس نيست، و اين بزرگوارى و سعه صدر، از هر كس بر نمىآيد، (تنها كسانى به اين مرحله مىرسند كه داراى صبر و استقامتند، و [تنها كسانى به اين فضيلت اخلاقى نائل مىشوند، كه] بهره عظيمى از ايمان
 هميشه يكى از مشكلات بزر گَ جوامع بشرى، انباشته شدن كينهها و نفرتها بوده كه وقتى به اوج خود برسد، آتش جنگگَا از آن زبانه مى كشد و همه چیيز را در كام خود فرو مىبرد و خاكستر مىكند. حال اگر با روش بالا (دفع بدى با نيكى) با آن برخورد شود، كينهها، همحون برف در تابستان، بزودى ذوب مىشود و از ميان مىرود، و جوامع بشرى را از خطر بسيارى از جنگگها مصون مىدارد، از جنايات مى كاهد و راه را براى همكارى عمومى هموار مىسازد. اما همان گونه كه قرآن مى گويد، اين كار، كار همه كس نيست و بهره عظيمى از ايمان و تقوا و تربيت اخلاقى لازم دارد. بديهى است اكر خشونت با خشونت پاسخ گفته شود، و سيئه با سيئه دفع گردد، خشونتها به صورت تصاعدى بالا مى گيرد، و روز به روز دامنه آن وسيعتر مىشود و مايه بدبختىهاى عظيمى در سطح جامعd بشرى مىگردد. بديهى است اين امر (دفع بدى با نيكى) شرايط و حدود و استثناهايى دارد.

در آيه ا09 سوره آل عمران، از تأثير حسن اخلاق در جلب و جذب مردم سخن مى گويد و نشان مىدهد يك مدير متخلّق به اخلاق المى تا چه حد در كار خود موفّق است، و چگَونه دلهاى رميده را در اطراف خود جمع و متّحد مىسازه، اتّحادى كه مايه پيشرفت و تكامل جوامع است. مىفرمايد:
(از پرتو رحمت الهیى در برابر آنها نرم و مهربان شدى. و اگر تندخو و سنگدل بودى از اطراف تو پراكنده مىشدند، آنها را عفو كن و براى آنها آمرزش المهى بخواه، و در كارها با آنها مشورت كن، امّا هنگامى كه تصميم گرفتى، قاطع باش و بر خدا

 اين آيه تأثير عميق حسن اخلاق را در پيشرفت امر مديريت و جلب و جذب دلها و وحدت صفوف و پيروزى و موقّقيت جامعه نشان مىدهد؛ بنابراين، تأثير حسن اخلاق تنها در بعد المىى و معنوى آن خلاصه نمىشود، بلكه اثر وسيعى در زندگى مادّى انسانها نيز دارد.

دستورات سه گانهاى كه در ذيل آيه آمده يعنى مسأله ((عفو و گَشت از خطاها)، و (اطلب آمرزش از پيشگاه خدا)ه و ((مشورت در كارها)؛ نيز در همين راستا است. چرا كه اين خلق و خوى كه از مهربانى و تواضع سرچشمه مى گيرد سبب عفو و گَشت و استغفار و جبران خطاهاى پيشين و احترام به شخصيت و ارزش وجودى انسانها مىشود.



با مراجعه به آيه MF سوره سبأ، در مى يابيم كه اين آيه آثار منفى بعضى از اخلاق سوء را نشان مىدهد كه همواره و همهجا در برابر پيامبران راستين، گروهى مترفين قيام كردند، همانها كه مست ناز و نعمت بودند، و روح تكبّر و خودخواهى تمام وجودشان را پر كرده بود، مىفرمايد: (ما در هيج شهر و ديارى پيامبرانِ انذار كننده نفرستاديم، مگر اين كه مترفين
 سیس مىافزايد: آنها به قدرى مغرور بودند كه (كفتند اموال و اولاد ما [إز شما] بيشتر است و ما هرگز مجازات نخواهيم شد)؛ ((قَالُوا نَحْنُ اَكْثَرَ امَوْوالا وَآولاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبينَ). اين خلق و خوى زشت سبب مىشود كه در برابر هرگونه اصلاح اجتماعى بايستند؛ مردان حق را بكشند، و صداى حق طلبان را خاموش كنند و بذر فساد و ظلم و طغيان در جامعهها بِياشند، و از اينجا نمونه ديگرى از تأثير اخلاق سوء، در وضع جوامع بشرى روشن مىشود. عجب اين كه روحيه استكبار ناشى از ناز و نعمت، سبب مىشد كه از نظر تفكّر نيز گرفتار خطاهاى زشت و روشنى بشوند، و كثرت و وفور نعمت را دليل بر قرب خود در در گاه المى بپندارند كه اگر ما مقرّب در گاه او نبوديم، اين همه نعمت به ما نمى داد. و به اين ترتيب تمام ارزشهاى معنوى و اخلاقى را انكار مىكردند كه قرآن در آيه بعد از آن، اين منطق سست و واهى را درهم مىريزد و معيار قرب در گاه الهى را ايمان و عمل صالح مىداند. نه تنها مشركان ثروتمند قريش، كه همه ناز پروردکان و ثروت اندوزان مستكبر، همين موقف را در برابر پيامبران و مصلحان جوامع بشرى داشتند.

افرادى كه مى خواهند در يك جامعه بزرگ، زندگى سعادتمندانه توأم با مسالمت و همكارى نزديك داشته باشند، لاقل بايد به آن حد از رشد اخلاقى برسند كه حقايق مرتبط با تفاوت انسانها را از نظر ساختمان فكرى، روحى و عاطفى درك كنند. آمادگى هاى اخلاقى كه براى هضم نقاط اختلاف و رسيدن به وحدت و قدرت و عظمت لازم است، چيزى نيست كه با گفتگو به دست آيد، بلكه نيازمند به تهذيب نفوس و تعليم و تربيت كافى است كه موجب رشد و تعالى در جهات اخلاقى گردد.


 اصلى از زندگى دنيا را تكاثر و تفاخر و عزت از مردم طلب مكن و استكبار نداشته باش و زندگى (و روزها و شبهاى اين دنيا)

را بيهوده و عبث مگَذران و اين اولين درجه تقواست)،. به طورى كه هر انسان متقى بايد آن را داشته باشد).
 وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتِّينَ - ماسراى آخرت را براى آنان كه در زمين اراده علو و فساد و سر كشى ندارند، مخصوص مى گردانم و
حسن عاقبت مخصوص پر هيزكاران است (قصص / TA)، ،

اين آيه به منزله قطعنامه داستان قارون است كه هر گونه ثروتاندوزى و برترى جويى، مايهى هالاكت در دنيا و شقاوت در آخرت مىشود. و حضرت على عليه السلام مىفرمايد: (اين آيه درباره اهل تواضع از حكام و ولات و اهل قدرت و و توانائى نازل كرديده است (تفسير كشف الاسرار از عامه) . آن حضرت، اين آيه را براى تاجران بازار تلاوت مىفرمود. ييامهايى كه از اين آيه حاصل مىشود:



قرآن كريم در آيه צז سوره ص خطاب به حضرت داوود (ع) مىفرمايد:

 يّس در ميان مردم به حق داورى كن، و از هواى نفس پيروى مكن كه تو را ا از راه خدا منحرف ساز د؛ كسانى كه از از راه
خدا گمراه شوند، عذاب شديدى بخاطر فراموش كردن روز حساب دارند (ص / \& Y)).

در اين آيه، خداوند حضرت داوود را به رعايت اصول اخلاقى دعوت مىكند و اين نكته را ياد آورى مى كند كه پيروى از هواى نفس و كمراهیى از مسير حق، موجب سرنوشتى شوم و فرجامى همراه با عذابى سخت خواهد شد. خداوند در آيه
 آورده و به اعمال نيكو پرداختند مانند مردم (بى ايمان) مفسد در زمين قرار مىدهيم؟؟ يا مردمان با تقوا و خداترس را مانند فاسقان بدكار قرار مىدهيم (و مانند آنان) جزا خواهيم داد (ص / / / (T).

از توجه به اين آيه مىتوان دريافت، كسانى كه به خدا ايمان آورده و اعمال صالح انجام مىدهند و اخلاق حسنه دارند، قطعاً سرنوشت و فرجامى نيكو خواهند داشت؛ در حالى كه فرجام شومى در انتظار فاسقانى است كه كَرفتار تكبر و غرور و استكبار مىشوند؛ همختنين فرجام كافران نيز، آتش دوزخ است. در حقيقت اين كروه از مردمان، با اعمال ناسِسند خود، مسيرى را طى مى كند كه فرجامى ناخوشايند خواهد داشت؛ مطابق آيه هـه سوره زمر، اين كروه از افراد پس از مر گ، و با مشاهده كارنامه اعمال خود و عذاب متعاقب با آن، نادم و پشيمان گشته و از خداوند متعال طلب مى كنند كه


آنها را به دنيا بازگرداند و فرصتى در اختيارشان قرار دهد تا بتواند جبران مافات كند. اما چه سود كه ديگر دير است. بنابراين، چه خوب است كه انسان در دنيا گرايشات، تمايلات، اهداف و اعمال خود را به گونهاى در نظر بگیيرد كه از كردهاش پشيمان نشود و سرنوشت و فرجام نيكى داشته باشد.

يكى ديگر از آيات قرآنى در موضوع اخلاق، آيه •r سوره نور مىباشد كه خداوند خطاب به پيامبر (ص) مىفرمايد:
 به مردان مؤمن بگو: چشمان خود را [إز آنچه حرام است مانند ديدن زنان نامحرم و عورت ديگران] فرو بندند، و شرمگاه خود را حفظ كنند، اين براى آنان پاكيزهتر است، قطعاً خدا به كارهايیى كه انجام مىدهند، آكَاه است.«٪ پيامهايى كه از اين آيه حاصل مىشود به شرح زير است.

گَناه يكى از آثار تكبر و غرور افراد مىباشد و ايمان عاملى است كه مانع گَناه مىشود. لازمهى ايمان، حفظ نگاه از حرام است و براى داشتن ايمان، بايد جاذبههاى غريزى را كنترل كرد. در حقيقت، گناه را از سرچشمه جلوگيرى كنيم وتقوا را از چشم شروع كنيم و مى توان گفت كه چشم پاك، مقدّمّهى پاكدامنى است. پاكدامنى، براى مردان نيز لازم است. در واقع، همواره در محضر خدا هستيم و در محضر خدا معصيت نكنيم. خداوند در آيه NV سوره بقره مىفرمايد:
 رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَريقاً كَذَّبُتْمْ وَفَريقاً تَتْتُلُون - و همانا ما به موسى كتاب (تورات) داديم و از پس او چپيامبرانى پشت سر يكديگر فرستاديم و به عيسىبن مريم (معجزات و) دلايل روشن بخشيديم و او را با روح القدس، تأئيد و يارى نموديم. پس چرا هر گاه پيامبرى چيزى (از احكام و دستورات) بر خلاف هواى نفس شما آورد، در برابر او تكبّر هر زيديد. (و به جاى ايمان آوردن به او) جمعى را تكذيب و جمعى را به قتل رسانديد؟ (بقره / (NV). در اين آيه، استكبرتم استفاده شده است؛ و استكبار آن است كه كسى اظهار بزرگى و برترى كند با آنكه اهلش نيست،
اصل آن كبر به معنى بزرگى قدر است (قرشى، تفسير احسن الحديث).

اين آيه از استمرار لطف خداوند براى هدايت مردم سخن مى گويد كه پس از موسى عليه السلام پیامبرانى چون داوود، سليمان، يوشع، زكريا و يحيى- عليهمالسلام آمدند و بعد از آن بزر گواران، خداوند حضرت عيسى عليه السلام را با دلايل روشن فرستاد. يارى و تأييد مىشد، اما بنىاسرائيل راه استكبار و گردنكشى را پيش گرفتند و بهجاى پذيرش هدايت المى، به تكذيب و قتل انبيا دست زدند. نقل تاريخ انبيا، يك نوع تسلّى براى پيامبر اسلام ومؤمنان است كه تحمّل رنجها براى آنان آسان شود.


چيامهايى كه از اين آيه با توجه به تفسير نور استخراج مىشود، بدين صورت است كه: تعليم و تربيت، تعطيل بردار نيست و رسالت پيامبران يكى پس از ديگرى، نشانهى جريان هدايت در طول تاريخ است. فرشتگان، به اولياى خدا يارى مىرسانند و انبيا نيز بايد به سراغ مردم بروند. در واقع، هدايت، با هوا و هوس سازگار نيست و كسى كه تسليم حقَّ نَباشد، مستكبر است (لا تْهْوى آْنُفُسُكُمُ اسْتَكَبْرَتُمْ). با توجه به اين آيه همحچنين مى توان به اين نتيجه رسيد كه هوا پرستى، انسان را تا پيامبر كشى پيش مىبرد و انبيِيا نيز براى تحقّق اهداف خويش، تا پاى جان مقاومت مى كردند. در حديثى مى خوانيم: (اتمام چشمها در قيامت گریین است مگر سه چشم: چشمى كه از ترس خدا بَریید، چشمى كه
از گَناه بسته شود و چشمى كه در راه خدا بيدار بماند (تفسير كنزالدقائق)..)

از اين حديث مىتوان دريافت كه، كسانى كه در دنيا نگاه خود را از گَناه نگَه دارند، فرجام شايستهاى نصيب آنها مىشود و كسانى كه در دنيا گرفتار كبر و غرور و استكبار شدند و خداوند را فراموش كردند و با زير پا گذاشتن اصول اخلاقى، به چشم چرانى، بى عفتى و پیروى از هواى نفس مشغول شدند، فرجامى شوم و متناسب با اعمال شان نصيب آنها مىگردد.
در حديث معروفى از پيامبراكرم (ص) مى خوانيم:
(انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق - من تنها براى تكميل فضائل اخلاقى مبعوث شدهام (متقى هندى، 9٪ 9 ا ق، ح

از اين سخن گران قدر از پيامبر(ص) مىتوانيمّ اين گونه برداشت كنيم كه فضائل اخلاقى از اهميت فراوانى برخوردار است و قطع به يقين، هر فردى كه به آنها دست يابد، سرنوشت خوبى خواهد داشت. در حديث ديگرى از اميرمؤمنان على (ع) مىخوانيم كه فرمود: (لو كنا لانرجو جنة ولانخشى نارا ولاثوابا ولاعقابا لكان ينبغى لنا ان نطالب بمكارم الاخلاق فانها مما تدل على سبيل النجاح - اگر ما اميد و ايمانى به بهشت و ترس و وحشتى از دوزخ، و انتظار ثواب و عقابى نمىداشتيم، شايسته بود به سراغ فضائل اخلاقى برويم، چرا كه آنها راهنماى نجات و


اين حديث بخوبى نشان مىدهد كه فضائل اخلاقى نه تنها سبب نجات در قيامت است بلكه زندگى دنيا نيز بدون آن سامان نمىيابد (خارستانى، جra|: 199). انسان به وسيله اخلاق اسلامى است كه در نشأة آخرت به كمال نهايى خويش رسيده، و در نشأة دنيوى نيز به يكى زندگى وارسته از همه قيد و بندهاى خواسته هاى نفسانى دست مىيابد (طاهرى، • • IT I IT). انسان بايد از ابتدا سعى كنند با تحصيل علم وبصيرت و سعى و تلاش در جهت خالص گردانيدن نيّت وعمل خود و متابعت كامل از موازين شرعى، زيربناى محكمى براى حركت خود پی ريزى كنند و هرگز فريب حالات روحى زودگَر را نخورند، بلكه با حوصله و پشتكار به شناخت سرمايه معنوى خود از ايمان و اخلاص و علائق و اميال و صفات گوناگون بیردازند و سپس



كمر همّت بر ميان بندند و به جبران كمبودها و تقويت ضعفها و از بين بردن نارسائىها بيردازند. اگر در ايمان خود خللى مى يابند، به تقويت وتحكيم آن بيردازند و شكها وتزلزلها را تبديل به يقين كنند تا در مراحل بعدى گرفتار انواع ترديدها و سستىها نشوند. واگر در حالات روحى خود از نظر صفات مذموم اختلالاتى مشاهده مى كنند، با يك برنامه جدى همراه با توّكل به خدا، به اصلاح آنها همّت گَمارند و چه بسا همين اصلاح حالات و صفات، خود سالها به طول انجامد؛ و يا اگر در معلومات خود نسبت به وظايف و تكاليف و مسائل تربيتى و معنوى و آنچֶه در اين مسير دانستنش لازم وضرورى است، ضعفى مى يابند بايد با تلاشهاى پيگير به تحصيل علوم و معارف بيردازند و بينش خود را تقويت نمايند و بدانند كه اين مسير راهى
 $\qquad$

 زمين تكبّر مىورزند، از (ايمان به) آيات خود منصرف مىسازم، (به گونهاى كه) اگر هر نشانهاى (از قدرت ما را) ببينند، ايمان نمىآورند و اگر راه رشد را ببينند، آن را برنمى گزينند و اگر راه انحراف را ببينند، آن را راه خود گيرند. اين بدان جهت است كه آنان آيات ما را تكذيب كردند و همواره از آنها غافل بودند (اعراف / \& \& ())ه. پپيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند: هنگامى كه دنيا در نظر مسلمانان جلوه كند، هيبت اسلام از آنان جدا مىشود و زمانى كه امر به معروف و نهى از منكر را ترك كنند، از بركت وحى محروم مىشوند. (و اذا تركوا الامر بالمعروف و النهى عن


مطابق تفسيرى كه در نور بر اين آيه شده است، مى توان مواردى را دريافت كرد: ا - متكبَّران، بدانند كه از هدايت و ايمان به آيات الهىى محروم مىشوند (سأصْرِفُ عَنْ آياتِى الِّذينَ يَتَكَبُرون). r- خداوند، بى جهت لطف خود را از كسى برنمى گرداند، بلكه اين نتيجهى عملكرد خود انسان است (سَأصْرِفُ ... يَتَكَبُرون) r- تكبّر انسان، برخاسته از تصوَّرات موهوم اوست (يتكَبُرونَ ... بِغَيرِ الْحَقِ).
 ه- تكبّر، اكر ادامه يابد، آيات متعدَّد نيز انسان را هدايت نمى كند (يتكَبُّونَ ... كُلِّا آية). 9- انسان درانتخاب هدايت و گَمراهى آزاد است (لا يتِّخذُوهُ سَبِيلاً ... يتِّخذُوهُ سبَبيلً).

V- استمرار غفلت وتكذيب آيات الهى، موجب تكبِّر و انحراف در ديدگًاه و انتخاب است (ذلكَ بَأُنُّمْ كَذُّبُوا بآياتنا وَ
كانُوا عَنْها غافلينَ).

فصصنامه

آيات و روايات اسلامى در ضمن بالا بردن سطح ايمان و درجه تعبّد در انسان، و معتقد ساختن او به غيب و معاد، از طرفى او را مسئول اعمال و رفتار خويش مىداند و سعادت و خوشبختى و يا بدبختى و بيحارگى در دنيا و آخرت را معلول رفتارهاى خود انسان مىداند.

از مشخصات و ويزگگىهاى انسانهاى متواضع و با ايمان، حدود • ا شاخصه و صفت وجود دارد. اول ايمان به خدا، عشق به خدا، ياد دائم خدا، ترس از خدا، دوم روشن شدن تمامى زواياى زندگى به نور علم و دانش، سوم صداقت، راستى و يكرنگى در عقيده، عمل و گفتار، چهارم يقين و آكاهى صددرصد به راه و هدف، پنجم تقوا يعنى مراقبت از فكر، روح و عمل، ششم فداكارى، ايثار، دفاع از مكتب و وطن، هفتم خدمت به انسانها به ويزَه انسانهاى محروم، هشتم آزادى از اسارت تمايلات نفسانى، عقايد خرافى و سلطهپٍيرى ستمگران، نهم معروفگسترى و منكرزدايی، دهم عدالتخواهى و ظلمستيزى است. اين - ا شاخصه در هر كس كه باشد در جبهه ايمان است و در هر كس كه نباشد در جبهه ايمان نخواهد بود (فرزانه، גوّ ا: (). در مقابل انسانهاى متواضع و با ايمان، انسانهاى متكبر، مغرور و مستكبر قرار دارد. از ويزگى هاى مستكبران مىتوان به 「امورد اشاره كرد. اول پشت كردن به ياد خدا و معنويت، دوم عشق به انبوه و ذخيره كردن ثروت، سوم لذتطلبى و تن یرورى، چهارم عياشى و شهوترانى، پنجم غفلت از معاد و آخرت، ششم قدرتطلبى و تجاوز به حقوق ديگران، هفتم جاهطلبى، هشتم حقستيزى و خصومت با جبهه ايمان، نهم اشرافى گرى و تجمل گر ايى، دهم عدم احساس مسئوليت، يازدهم تكبر و خودبزر گبينى و دوازدهم جهل و نادانى و داشتن زندگى جاهلى؛ تمامى اين موارد از خصوصيات جبههه كفر و استكبار است و اين خصوصيات در هركس باشد، در جبهها كفر قرار دارد. (فرزانه، גهזّا: ) ) با تفكر در اين موارد مىتوان اينگونه گفت كه كسانى كه در جبههه ايمان گام بردارند و در اعمال خود، خداى متعال را در نظر بگیيرند و اعمال نيكو انجام دهند، در آن صورت پاداشى كه خداوند به آنها وعده داده تحقق مىيابد و فرجام آنها فرجامى نيكو مىباشد؛ در حالى كه اگر افراد در جبهه استكبار قرار بگيرند و اعمال خود را از روى تكبر و غرور و بر پايه منافع دنيوى انجام دهند، آنگاه فرجامى كه خداوند به آنها وعده داده، فرجامى شوم و دردناك است. بنابراين، اين خود انسانها هستند كه سرنوشت خود را تعيين مى كنند و اگر به قرآن و عترت عمل كنند، آكاه فرجام نيكو در انتظار آنها خواهد بود.


بحث و نتيـجهگيرى
صفات نيكو و بد در قرآن كريم و روايات معصومين عليه السلام به وفور ديده مىشود؛ با اين وجود، در اين پثوهش، استكبار و آثار آن را در سرنوشت فردى انسان از نگاه آيات و روايات مورد بررسى و تبيين قرار داديم．معناى استكبار، همان خودبزرگ بينى و برترى طلبى مىباشد．همان گونه كه طى اين پ夫وهش اشاره كرديم، استكبار، وازڭاى است كه در قرآن كريم به وفور استفاده شده و در مورد امثال فرعون و گروههاى بدخواه و معارض حق و حقيقت استفاده شده است．اين صفت، از گَشته تا كنون وجود دارد و استكبار خوانده مى شود．استخوان بندى استكبار در تمامى دورانها يكى است؛ با اين وجود، شيوهها و خصوصيتها و روشها در هر زمانى فرق مىكند．از مهمترين ويزگگهاى استكبار، مىتوان به خود برتر بينى، حق ناپذيرى، فريب كارى و رفتار ستيزه جو، اختلاف انگَيزى، و غيره اشاره كرد．همان گونه كه دانستيم، استكبار يكـ رذيلت اخلاقى است و شيطان به عنوان اولين متكبر، شناخته شده است؛ به همين دليل، مطرود خداوند است．در حقيقت، تكبر و استكبار، امالمفاسد و مادر تمام رذايل اخلاقى به شمار مىرود و ريشه تمام بدبختىها و صفات زشت هر فرد است．آيات فراوانى نيز در قرآن به اين مورد پرداختهاند كه در اين پزوهش، به آن پرداخته شد．ما نيز طى اين پ夫وهش، به شناخت استكبار از لحاظ فردى پرداختيم و با استكبار فردى و آثار ناشى از آن آشنا شديم و تأثيرات آن را در سرنوشت فردى انسان مطالعه نموديم و به عبارتى، به آثار استكبار در سرنوشت معرفتى، بينشى و اخلاقى انسان پرداختيم و به اين نتايج رسيديم كه： مىدانيم سرنوشت افراد متكبر، بر خلاف افراد متواضع و با ايمان، شوم مى باشد．انسان مستكبر، باورها و عقايد و اعتقادات خود را برتر مى پندارد و با كبر و غرور بىجاى خود، مسير حق و حقيقت را از ياد مى برد؛ در نتيجه، فرد مستكبر، به گمراهى كراييده و سرنوشت وى به سمت تباهى خواهد رفت．

انسانى كه از بينش عميقى برخوردار است، دائم در حال مطالعه كتاب و سر گَذشت افراد و اقوام گذشتگان مىباشد و با مطالعه سرگذشت و سرنوشت آنها، اين سرنوشت رفته را چپه خوب و چه بد، سرلوحه زندگى آتى خود در نظر مى گيرد． توجه و دقت در زندگى گذشتگان، اين مسئله را به افراد ياد مى دهد كه سرنوشت انسانهاى متكبر و مغرور، چيزى جز تباهى و آتش جهنم نيست؛ چرا كه اين انسانها كه تمام عمرشان را به كفر، شرك، بى ايمانى، فساد و امثال اينها سپپى كردهاند، و سرنوشت افرادى كه همواره خداوند را ناظر بر اعمال و رفتار خود قرار مىدادند، زندگى اخروى شيرين، بهشتى و همراه با آرامش بوده است．بنابراين، كسانى كه با بينش خود، عواقب اعمال خود را مىسنجند و سرنوشت آينده خود را پيشبينى مى كنند، قطع به يقين اين افراد، با عمل به حق و حقيقت، و قدم نهادن در راه راستى و درستى، سرنوشت شيرين و قابل قبولى را براى خود به ارمغان خواهند آورد．

فصلنامهُ تخخصصى. فْهُى. حقوقى

همпچنين فردى كه در جبهه ايمان قدم مىنهد و در كردار خود، خدا را ناظر بر اعمالش مىبيند و كارهاى نيك انجام دهد، آنگاه پاداشى كه خداوند به او وعده داده، تحقق مىيابد و پايانى نيكو نصيب وى خواهد شد؛ اما در صورتى كه فرد در جبهه استكبار باشد و خشت خشت كردار خود را بر روى تكبر و غرور و بر پايه منافع دنيوى بنا كند، در آن صورت پايانى كه خداى متعال به او وعده داده، فرجامى شوم و دردناك نصيب وى خواهد شد. لذا مىتوان گفت كه، اين خود انسانها هستند كه سرنوشت دنيوى و اخروى خود را تعيين مى كنند و اگر به قرآن و عترت عمل كنند، يقيناً فرجام نيكو در انتظار آنها خواهد بود.

منابع و مآخذ:

- قرآن كريم
- نهج البلاغه
- مكارم شيرازی. ناصر، I IVVV، اخلاق در قرآن، جا و جז، مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، چاپ اول، قم. - ابن منظور، محمد بن مكرم، بَ
- حاجى زاده. عليرضا، دارينى. محمود، IKAV، استكبارجهانى وشيطان بزرگ از ديدگاه امام خمينى(س) ـ تبيان آثارموضوعى(دفتر سى ويكم)، تدوين، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (ره)، تهران.


 فصلنامه اخلاق وحيانى، سال اول، شماره F.
- خديوجم. حسين، غزالى. محمد بن محمد، • وّا ، احياء العلوم الدين، جّا، ترجمه مويدالدين محمد خوارزمى، نشر شركت انتشارات علمى و فرهنگى،


 - سادات. محمدعلى، V\& I، اخلاق از ديدگاه قرآن و سنت، انتشارات سمت، تمران. - طاهرى. حبيب اله، • Vr آ، درسهايى از اخلاق اسلامى، دفتر انتشارات اسلامى، قم.
 - عفتى. قدرت اله، 9^٪٪ ا، استكبار از ديدگاه امام خمينى (ره)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (س)، موسسه چاپٍ و نشر عروج.
 موسوى همدانى، I YVY، دفتر انتشارات اسلامى جامعd مدرسين حوزه علميه، قم. - علامه طباطبايى. سيدمحمدحسين،

فصلنامهُ تخخصصى. فْهى. حقوقى


TVYF I IVF ، دفتر انتشارات اسلامى جامعd مدر سين حوزه علميه، قم.
 - فرزانه. محمد باقر، هوّا ، خوى و اخلاق استكبار در قرآن يكى است، سايت اينترنتى خبر كذارى بين المللى قرآن، كد خبر: 991. .

- قرائتى. محسن،
- قرشى. سيد على اكبر، هV^ז ا، تفسير احسن الحديث، جه، بنياد بعثت، تمران.
- كانترى. ابراهيم، • وبّا، موانع تفكر صحيح از ديدكاه قرآن كريم، فصلنامه معرفت، شماره 194.
- كلينى. محمد بن يعقوب، كافى ، جr، ج٪
- مصباح يزدى. محمد تقى، rوّا ا، راه و راهنماشناسى، انتشارات مؤسسه آموزشى و پثُوهشس امام خمينى (ر0)، قم. - مصطفوى. شيخ حسن، هصپا، التحقيق فى كلمات القرآن، مركز نشر آثار علامه مصطفوى، تثران.

 - مظاهرى سيف. حميدرضا، هیث|| ، حيات طيبه از ديدكاه قرآن كريم، ماهنامه معرفت، شماره 9 1.

فصلناملُ تْخصصى. فْقهى. حقوقى

Examining the effects of arrogance on individual human destiny from the perspective of the Qur'an and hadiths


#### Abstract

We know that pride is a state of mind in which a person thinks he is superior to others. In fact, when pride penetrates into a person's being, then arrogance and its effects are revealed in a person. In the Quranic expressions, the words pride, arrogance and arrogance have a close and similar meaning. The possessor of pride considers his cognitions, beliefs and convictions superior to any other cognitions and beliefs, and in this way, from entering the path of thinking and seeking the truth. Being is deprived. Arrogance, in verses and traditions, has been identified as a moral vice and leads to a lack of faith in divine revelations .In fact, Satan was close to God's door in the beginning, and because of his arrogance, he was rejected and cursed. Humans too, if they are associated with this moral vice, will be caught in the end of Satan's regime. In this research, relying on qualitative and library studies and using questionnaires and checklists, considering the importance of arrogance in individual human destiny, we are pursuing the goal of solving the issue of arrogance and its effects from the perspective of the Qur'an and hadiths. To evaluate and analyze the individual destiny of man.


Key words: review, arrogance, works, individual destiny, Quran, hadit

