مدح وذم از ديدگاه روايات و آفات آن

طاهره حسينى/دانش يُوهه كروه آموزشى فلسف، ودين يُوْهى

## جٌكيده :

نگارنده، بيرامون صفات غير اخلاقى حب مدح و كراهت ذم ضمن تعريف آن دو ، به دلايل خشنودى انسان از مدح او و تنفرش از ذكر ذم و بد گويى ، يرداخته و آنرا در روايات بر رسى كرده است . ايشان در ادامه پس از ذكر آفات مدح و ذم ، به اسباب و علل حب مد به دو راه اساسى در علاج آن اشاره دارد .

## مقدمه

وقتى از مدح و ذم سخن مى گوييم، تشويق و تحذير به ذهنمان تداعى مىشود . گويا
مدح و ذم به گونهاى بار تربيتى دارند كه اگر به جا استفاده شوند موجب تشويق به خوبيها و پرهيز از تكرار كارهاى ناشايست خواهند شد؛ ولى چنانچحه نا به جا استفاده شوند ، مانند هر وسيله غير تربيتى ديگر، اثرات مخربى در نفس انسان به جاخواهند گذاشت.
از نگاه ديگر ، توجه به مدح يا ذم ديگران شايد در ابتداى راه ، انگيزهاى مناسب براى
انجام اعمال باشد؛ ولى قطعاً مطلوب اين است كه هر انسانى ، به آن مرحله از رشد نغسانى و شخصيتى برسد كه كارهاى خود را اولاً براساس معيار و ملاك مشخصى انجام دهد و ثانياً به

خاطر خوش يا بد آمد ديگران ، هر گز به كار ناشايست رو نياورده و يا از انجام كار شايسته خوددارى نكند.
تعريف ( حب مدح ") و (ا كراهت ذم "

فرد طالب آن باشد كه مدح او كند و خوش آمد او كويند و متنغر باشد از اينكه بد كوئى او

ولايل خشنودى انسان از مدح وى و تنغر او از ذم



است و بددست آوردن قلوب از كسب اموال محبوبتر است و به همين خاطر، انسان از مذمت و نكوهش ناراحت مى شود.

 به مدح آشكار و درحضور ديگران اختصاص دارد

بعضى از مدايح ، نثانة آن است كه ممدوح داراى حشمت و جلالى است كه مادح چحارْاى جز آنكه به مدح و ثناى او زبان كشايد ندارد و حون حشد حست و جلال با ههر و غلبه و قدرت همراه است
برای صاحبش لذت بخش است مدح

همحِنين برای حب مدح ، درجانى را ذكر كر دماند:




1 -اينكه فرد ، طالب مدح و آوازه بوده باشد ، به حيتى كه به هر نوع ممكن ، در صدد حصول آن برآيد . حتى به ريا كردن در عبادات و ارتكاب محرماتى كه باعث به دست آوردن دل مردم باشـد.

Y Y Y شود؛ بلكه به واسطه امور مباح، هر قدر كه حاصل شود به آن اكتغا كند.
r - اينكه فرد ، طالب مدح و ثنا نباشد و سعى در حصول آن نكند ؛ اما اگر كسى مدح او گويد شاد شود.

ع -اينكه فرد سعى در حصول مدح نكند ؛ اما جون كسى اورا مدح كند به نشاط آيد ولى از اين
نتايج حب مدط و سرور دلگير باشد."

اما نتيجهٔ حب مدح و كراهت ذم ، اين است كه فرد درصدد برمىآيد تا گغنتار و كردار خود را پيوسته بروفق خواستهٔ ديگران ترتيب دهد به اميد اينكه مدح او را گويند و از ترس اینكه مذمت او را كنند و مطلقاً ملاحظه رضانى خالق را نكر ده و چه بسا باشد كه واجبات را تر ى نمايد و محرمات را مر تكب شود واز حق و انصـاف تعدى نمايد. بدين خاطر ، در احاديث ، حب مدح بسيار مورد نكوهش واقع شده است : يِيامبر اكرم (صلى الُّ علبه آله دسنم) فرمودند: (ا ويل للصائم و ويل للقائم و ويل لصاحب التصوف إلا من تنزهت نغسه عن الدنيا و أبغض المدحئ و استحب المذمهٔ).]
حضرت على (علبه السام) آن هنگام كه كسى ايشان را ملح مى كرد مى فرمودند : خلدايا بر من
 مى كتند قرار بده.
در احاديث ديگرى افراد از مدح ديگران نيز بر حذر شدهاند:

وجوههم التراب ))..]






و نيز فرمودند : (( ذبح الرجل أن تز كيه فى وجهه)): سربريدن مرد آن است كه در حضورش تمجيد وى كنى.
آفات مدح و دم:
علت اين تحذيرها آفاتى است كه در اين عمل وجود دارد. در اين زمينه شش آفت را مى توان بر شمرد كه چهارتاى آن آن متوجه مادح و و بقيه متو ايه مملو آفات مادح:
| - گاهى مادح در مدح افراط مى كند و افراط منجر به دروغ مى شود.



نيست و حبى در دل ندارد، و لذا گرفتار ريا و نغاق مىشود.

 نيست كه بتوان از آن مطلع شد مانند نيت خير )

خوشحال كردن فاسق، حرام است.
 مى آيد.)) ((إن الله ليغضب إذا مدم الفـي الفاسق))..

آفات ممدوح:
1- در بيشتر موارد مدح باعث ايجاد كبر و خود پسندى در ممدوح مىشود و اين دو از مهلكات
هستند.
r- در بعضى موارد اگر كسى را به نيكى مدح و ثنا گويند، خوشحال و مسرور و از خود راضى شده و در راه خير سست مىشود.
 حتى مدحى چون مدح معصومين از ثواب فراوانى هم برخوردار است.

براى معالجه حب مدح بايد اسباب و علل آن را شناسايى و سپس به درمان پرداخت. ذيلا " به دو علت اشاره مى شود : اول اگر انسان احتمال دهد كه مادح در مدح خود صادق نيست لذتى كه از احساس كمال در خود مىبرد زائل مىشدد و همچچنين لذتى كه از احسا س تسلط بر قلب مادح ايجاد مىشد خود به خود از بين مىرود.
دوم بايد انسان فكر كند صغتى كه او را به خاطرش مدح مى كنند آيا واقعا " وجود دارد يا نه، اگر

 كمال كاذب دور خواهد شد. اگر انسان در محيطى باشد كه ارزشها برآن، حاكم بود بوه و بيوسته خوبها و خوبى ها مورد مدح و تشويق قرار گيرند، شايد عمل كردن بر اساس خوشايند
 مدح آنجا روشن مىشود كه فرد در محيطى واقع شود كه ارزش ها برآن حاكم نيستند و ضد ارزش ها مورد توجه قرار مى گيرند، در چنين شرايطى سعى در فراهم نمودن رضايت ديگران قطعا" فرد را به اعمال ناشايست مى كشاند.
به عنوان مثال مى توان به جوانانى اشاره كرد كه شخصيت ڤوى و شكل گرفته با معيارهاى مشخص و مطلوبى ندارند. اينان اگر در معرض دوستانى ناباب و يا در محيطى فاسد قرار گيرند ، مىتوان ادعا كرد كه جرأت ابراز مخالفت با جو حاكم را نداشته، براى كسب رضايت دوستان و يا از ترس طرد شدن از محيط، به هر عملى دست زنند.اينكه پيامبر اكرم ( $\quad$ ( صلى الشّ عليه و آله )
 اين احاديث، وآن حذرها، ما را بر آن مىدارد كه بار ديگر در اعمال و رفتار خويش بينديشيم، معيارهايمان را بازسازى كنيم و مدح و ذم را در مورد ديعران نيز با هوشيارى به كاربنديم تا از آفات آن در امان بوده و از فوائدش محروم نمانيم. منابع - •نراقى، ملااحمد؛معراج السعاده، ج اول ،انتشارات هجرت ، اrV|ش.

- نتبر، سيد عبداله؛؛ الاخلاق، ترجمه: محمد رضا جباران، انتشارات هجرت، ج ششم
- وراقى، محمد مهدى؛ جامع السادات، ج 「 . نجف: مطبعةٔ النجف، ج دوم، rرr ق ق .

