بسم الله الرحمن الرحیم

اهمیت بصیرت و راه‌های افزایش آن

ایجاد انگیزه

خداوند در آیات قرآن کریم جهت نشان دادن اهمیت والای بصیرت، می‌فرماید: «وَ ما یَسْتَوِی الْأَعْمی‏ وَ الْبَصیرُ[[1]](#footnote-1)؛ هرگز کور دل و روشن ضمیر یکسان نیستند.» بصیرت در اصطلاح به شـنـاخـت روشـن و يـقـيـنـي از ديـن، تـکـليـف، پـيـشـوا، حـجـّت خـدا، راه، دوسـت ودشـمـن حـق و بـاطل می‌گویند. (پيامهاي عاشورا ‏- جواد محدثي)

قرآن کریم دعوت پیامبران الهی را بر پایه بصیرت و آگاهی اعلام می‌کند و دربارة شیوه دعوت پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «أَدْعُوا إِلَی اللَّهِ عَلی‏ بَصیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنی[[2]](#footnote-2)‏؛ من و پیروانم با بصیرت کامل همه مردم را به سوی خدا فرا می‌خوانیم.» همچنین پیامبران الهی را به این صفت والا (بصیرت) می‌ستاید و آنان را «أُولِی الْأَیْدی وَ الْأَبْصار[[3]](#footnote-3)؛ صاحبان قدرت و بصیرت» معرفی می‌کند. همچنین در تعبیری زیبا، رهاورد وحی را«بصیرت» اعلام کرده، می‌فرماید: «قَدْ جاءَکُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِیَ فَعَلَیْها[[4]](#footnote-4)؛ از سوی پروردگارتان برای شما نشانه‎‌های روشن آمد، هر کس از روی بصیرت می‌نگرد به سود او است( سود می‌برد) و هر کس چشم بصیرت نداشته باشد، به زیان او است.»

در روایات نیز اهمیت بصیرت دینی بسیار پر رنگ نشان داده شد. رسول اکرم (ص) فرمودند: «لَیسَ الأَعمی مَن یَعمی بَصَرُهُ إِنَّمَا الأَعمی مَن تُعمی بَصیرَتُهُ؛ نابینا کسی نیست که چشمش کور باشد، نابینا کسی است که بصیرت نداشته باشد. امیر‌مؤمنان علی (ع) می‌فرماید: «فَقدُ البَصَرِ اَهوَنُ مِن فَقدِ البَصیرَةِ؛ کوری چشم آسان‌تر از کوری دل و بی‌بصیرتی است.»

امام جعفر صادق (ع) در تشبیهی، عمل انسان فاقد بصیرت را به حرکت او در مسیر بی‌راهه‌ای تشبیه کرده است که طی این مسیر او را به مقصد نمی‌رساند؛ بلکه هر چقدر سرعت حرکت چنین انسانی بیشتر باشد از مقصدش دورتر می‌شود و تلاش و شتاب او نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت: «اَلعامِلُ عَلی غَیرِ بَصیرَةٍ کَالسّائِرِ عَلی غَیرِ الطَّریقِ فَلایَزیدُهُ سُرعةُ السَّیرِ اِلّا بُعداً؛ عمل کننده بی‌بصیرت مانند رونده در بی‌راهه‌ای است که شتاب بیشترش در راه، او را از مقصد دورتر می‌کند.» از امیر مؤمنان (ع) نقل شده است که فرمود: اَلّلهُم إِنّی أسئَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَیکَ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجعَلِ النُّورَ فی بَصَری وَ البَصیرَةَ فی دینی.» بار خدایا! من از تو خواهانم به حق محمد و آل محمد بر خودت، بر محمد و آل محمد درود فرست و به چشمم نور و در دینم بصیرت قرار بده. امام سجاد (ع) از خداوند می‌خواهد: «الّلهم اَعطِنی بَصیرَةً فی دینِکَ وَ فَهماً فی حُکمِکَ.» بار الها! به من بصیرت در دینم و فهم در حکم و فرمانت عطا فرما!

مقام معظم رهبری (حفظه الله) درباره اهمیت بصیرت می‌فرمایند: «در زندگىِ پیچیده‌ى اجتماعىِ امروز، بدون بصیرت نمی شود حرکت کرد. جوانها باید فکر کنند، بیندیشند،بصیرت خودشان را افزایش بدهند. معلمان روحانى، متعهدان موجود در جامعه‌ى ما از اهل سواد و فرهنگ، از دانشگاهى و حوزوى، باید به مسئله‌ى بصیرت اهمیت بدهند؛ بصیرت در هدف، بصیرت در وسیله، بصیرت در شناخت دشمن، بصیرت در شناخت موانع راه، بصیرت در شناخت راه‌هاى جلوگیرى از این موانع و برداشتن این موانع؛ این بصیرتها لازم است. وقتى بصیرت بود، آنوقت شما میدانید با  کِى طرفید، ابزار لازم را با خودتان برمی‌دارید[[5]](#footnote-5).»

از این رو با توجه به اهمیت و لزوم بصیرت‌داشتن سوالی مطرح می‌شود و آن راه کسب بصیرت است. راه‌های افزایش بصیرت چیست؟ چگونه بصیرت خود را افزایش دهیم؟

متن و محتوا

راه‌های افزایش بصیرت

رسیدن به بصیرت نیازمند تقویت عوامل و زمینه های بصیرت می باشد که بر خی از آنها عبارتند از :

1. شناخت حقيقت ولايت و ولي امر زمانه خود

شناخت ولي امر زمان در اسلام از چنان جايگاهي برخوردار است كه رسول گرامي خدا (ص) فرمود: «مَنْ مَاتَ وَ لَا يَعْرِف‏ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة[[6]](#footnote-6)؛ اگر كسي بميرد و امام زمان خود را نشناسد همانند كسي است كه به مرگ جاهليت قبل از اسلام مرده است». لذا شناخت خود ولي امر مسلمين در اين زمان راهكار اصلي و مهمي است كه مي تواند انسان را به بصيرت برساند. همان‌گونه كه حضرت علي (ع) در سخناني خطاب به دو تن از ياران خود در اين باره مي‌فرمايد: «فَإِنَّهُ لَا يَبْلُغُ أَحَدٌ مِنْ شِيعَتِنَا حَدَّ الِاسْتِبْصَارِ حَتَّى يَعْرِفَنِي بِالنُّورَانِيَّةِ فَإِذَا عَرَفَنِي بِهَا كَانَ مُسْتَبْصِراً بَالِغاً كَامِلًا... [[7]](#footnote-7)؛ هيچ كس از شيعيان به بصيرت نمي رسند مگر اينكه با شناخت من به نورانيت برسند پس هنگامي كه مرا به اين مقام شناختند بطور تمام و كمال بصيرت يافته‌اند ... »

در اينجا لازم به ذكر است كه بر اساس مباني اعتقادي شيعه هر كسي لياقت قرار گرفتن در رأس حكومت را ندارد، بلكه آن كسي شايستگي قرار گرفتن در راس حكومت را دارد كه بدون انگيزه هاي فردي و دنيايي و با پشتوانه الهي در مسير پياده نمودن احكام خدا قدم بردارد لذا اين مسئوليت در مرتبه اول بر عهده پيامبران، سپس ائمه اطهار(عليهم السلام) و در دوران غيبت بر عهده ولي فقيه گذاشته شده است. علامه آیت‌الله حسن‌زاده آملی فرموده‌اند: «گوش‌تان به دهان رهبر باشد. چون ایشان گوششان به دهان حجت‌بن‌الحسن (عج) است.»

ولایت مداری ،نه تنها بصیرت زاست، بلکه تداوم بصیرت به ویژه بصیرت سیاسی انسان، بسته به تداوم ولایت مداری اوست. در این صورت است که بصیرت انسان، قوام می یابد؛ یعنی اگر ولایتمداری قطع شود،گمراهی و انحراف در کمین فرد نشسته است. در طول تاریخ اسلام، همین قطع رابطه با ولایت و مقابله با آن، بسیاری از خواص تأثیرگذار و با سابقه ارزشمند را به بی بصیرتی کشانده است.

انتخابات و حوادث بعد از آن بستر شناخت بي پرده و شفاف از ويژگي ها و ظرفيت هاي علمي، راهبردي و مديريتي مقام معظم رهبري را خصوصاً براي نسل جوان كه در اثر كم كاري هاي علاقه مندان و حجاب هاي ناگزير موقعيت رسمي رهبري، مكتوم مانده بود، آشكار ساخت. در وراي جريانات پس از انتخابات انديشه ولايت فقيه توانست ظرفيت، كارآمدي و قدرت روزآمدي خود را در مواجهه با چالشي پيچيده و چند وجهي ودر يك تجربه عملي و عيني نشان دهد

1. داشتن فكر و انديشه و تجزيه تحليل مسائل

از ديگر اموري كه انسان را به بصيرت سوق مي‌دهد انديشه و تجزيه و تحليل جريانات سياسي و اجتماعي مي‌باشد.

علي (ع) در اين باره مي‌فرمايد: «أَفْكِرْ تَسْتَبْصِرْ. فكر كن تا بصيرت يابي.» «لَا بَصِيرَةَ لِمَنْ لَا فِكْرَ لَهُ[[8]](#footnote-8)؛ نيست بصيرتى از براى كسى كه نباشد فكرى از براى او.»

البته براي رسيدن به تحليل صحيح نسبت به جريانات بخصوص جريانات سياسي بايد مواد اصلي آن كه اخبار صحيح مي‌باشد را از مجاري صحيح كسب نموده سپس نسبت به آنها فكر و تجزيه و تحليل نمود.

1. دورانديشي در امور

از ديگر اموري كه موجب بصيرت يافتن انسان مي شود آينده نگري و تدبير در مسائل و جريانات مي باشد حضرت علي (ع) فرموده‌اند: «مَنِ اسْتَقْبَلَ الْأُمُورَ أَبْصَرَ[[9]](#footnote-9)؛ هر كه از قبل پيش بيني كند و به پيشواز كارها برود (نسبت به امور دور انديشي كند) بينا گردد.»

1. پيروي از عالمان وارسته

امام محمد باقر (ع) در وصف علماء رباني مي‌فرمايد: «الْعَالِمُ مَعَهُ شَمْعَةٌ تُزِيلُ ظُلْمَةَ الْجَهْلِ وَ الْحَيْرَةِ فَكُلُّ مَنْ أَضَاءَتْ لَهُ فَخَرَجَ بِهَا مِنْ حَيْرَةٍ أَوْ نَجَا بِهَا مِنْ جَهْلٍ[[10]](#footnote-10) ... ؛ عالم مانند كسي است كه به همراه خود شمعي دارد كه به وسيله آن ظلمت جهل و حيرت از بين مي‌رود و هر كس كه به نور آن روشني يافت پس از حيرت خارج شده و از جهل نجات مي‌يابد.»

مقام معظم رهبری – حفظه الله- درباره نقش علما در بصیرت‌دهی فتنه 88 می‌فرمایند: «حضور مردم در خیابان‌ها در سراسر کشور در نهم دى - بدون اینکه علما و راهنمایان معنوى مردم که مورد اعتماد آنها هستند، دلهاى مردم را به حقائق این انقلاب متوجه کنند، میسر نمیشد. نقش علماى دین در هدایت مردم، منحصر نمی‌شود به هدایت در امور فرعى و مسائل شخصى و اینها. مهمتر از همه‌ى اینها، هدایت مردم است در مسئله‌ى عظیم اجتماعى و مسئله‌ى حکومت و مسئله‌ى نظام اسلامى و وظائفى که مترتب بر این هست در مقابله‌ى با حوادث جهانى. یقیناً اگر نقش علماى دین و راهنمایان روحانى حذف می‌شد و وجود نمی‌داشت، این انقلاب تحقق پیدا نمی‌کرد؛ این نظام به وجود نمى‌آمد و باقى نمی‌ماند، با این همه مشکلات فراوانى که در سر راه این انقلاب به وجود آوردند. بنابراین علماى دین - که از جمله‌ى برترین آنها، مجموعه‌ى خبرگان هستند - تأثیر ماندگار و مستمرى در حوادث جامعه و سرنوشت جامعه دارند؛ که خوب، آثارش را بحمداللَّه مى‌بینیم[[11]](#footnote-11).»

1. رعايت ايمان و تقواي الهي

يكي ديگر از راهكارهاي عملي جهت دست يابي به بصيرت رعايت تقواي الهي مي‌باشد چرا كه خداوند متعال مي‌فرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقانا[[12]](#footnote-12)؛ اگر تقوا بورزيد خداوند قوه تشخيص و جداسازي حق از باطل به شما عنايت مي كند»

پرهيزگاري و انجام واجبات و پرهيز و دوري از محرمات، به انسان نورانيت و روشن بيني دروني مي بخشد به گونه اي كه انسان در پرتو آن مي تواند حق و باطل را از هم تشخيص دهد و به راحتي وسوسه هاي شيطاني را بشناسد و خود را از دام آن رهايي بخشد و قرآن كريم در اين باره مي فرمايد: «إِنَّ الَّذينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُون[[13]](#footnote-13)‏؛ پرهيزگاران هنگامى كه گرفتار وسوسه‏هاى شيطان شوند، به ياد (خدا و پاداش و كيفر او) مى‏افتند؛ و (در پرتو ياد او، راه حق را مى‏بينند و) ناگهان بينا و بصیر مى‏گردند.»

1. عبرت گرفتن از مسائل گوناگون

اگر كسي بطور دائم از آنچه كه پيراموش مي‌گذرد و يا در گذشته به وقوع پيوسته به ديده عبرت نگاه كند به راحتي مي‌تواند به نتيجه جريانات واقف شده و با بصيرتي كه پيدا مي‌كند از گرفتار شدن از هلاكت نجات پيدا كند.

حضرت علي (ع) در اين خصوص فرموده‌اند: «فِي كُلِّ اعْتِبَارٍ اسْتِبْصَارٌ[[14]](#footnote-14)؛ در هر عبرت گرفتنى بصيرتي است.» و در بيان ديگري اين امر را منوط به دوام عبرت گرفتن دانسته اند و بيان دشته‌اند: «دَوَامُ الِاعْتِبَارِ يُؤَدِّي إِلَى الِاسْتِبْصَارِ[[15]](#footnote-15)؛ دايم بودن عبرت گرفتن بسوى بصيرت مى‏كشاند.»

1. ذكر و ياد الهي

از ديگر راه‌هاي رسيدن به بصيرت ذكر و ياد الهي مي‌باشد حضرت علي (ع) فرموده‌اند: «مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ اسْتَبْصَرَ[[16]](#footnote-16)؛ يعني هر كه ياد كند خدا را بصيرت يابد.»

1. پيمودن مسير اهل بصيرت

به عنوان نمونه يكي از ويژگي‌هاي برجسته ياران امام حسين (ع) در جريان عاشورا بصيرت مي‌باشد.

امـام صـادق (ع) دربـاره حضرت عباس (ع) با تعبير (نافذ البصيره)ياد مي‌کند که گوياي عـمـق شـنـاخـت آن شـهـيـد اسـت: «کـانَ عـَمُّنـَا الْعـَبـّاسُ بـْنُ عـَلِي نـافـِذَ الْبـَصـيـرَةِ صـُلْبَ الاِيْمانِ[[17]](#footnote-17)»

در زيارتنامه حضرت عباس (ع) نيز مي‌خوانيم: «وَ اَنَّکَ مـَضـَيـْتَ عـلي بـصيرةٍ مِنْ اُمرِکَ مُقتَدِياً بِالصّالِحينَ[[18]](#footnote-18)» که شهادت او را از روي بـصـيـرت و بـراساس اقتدا به صالحان برشمرده است.

در زيارتنامه حضرت مسلم بن عقيل نيز بر همين بصيرت در مبارزه و شهادت و پيمودن راه شهداي بـدر و مـجـاهـدان اسـلام و اقـتـدا بـه صـالحان و پيروي از انبيا تأکيد شده است، با تعبيراتي همچون: «اَشْهَدُ اَنَّکَ مَضَيْتَ عَلي ما مَضي عَلَيْهِ الْبَدْرِيُّونَ الُمجاهِدُونَ... وَ اَنَّکَ قَدْ مَضَيْتَ عَلي بَصيرَةٍ مِنْ اَمْرِکَ مُقْتَدِياً بِالصّالِحيِنَ وَ مُتَّبِعاً لِلنَّبِيّينَ[[19]](#footnote-19)»

بنابراين ما نيز مي‌توانيم با مطالعه زندگي اين‌گونه افراد، ويژگي‌هايي كه موجب شد تا به اين صفت متصف شوند را پيدا كرده و با الگو قرار دادن رفتار آنها ما نيز در زمره اهل بصيرت قرار بگيريم.

یکی از مسئولین بلند پایه كشورمان با بيان اينكه در سال‌هاي اول انقلاب بحث نفاق جدي بود، تصريح كرد: «بحث نفاق در شكل‌ها و ادعاهاي مختلف مطرح مي‌شد و افرادي بودند كه منويات خود را در اين‌باره پنهان مي‌كردند. شهيد ديالمه بارها نسبت به مسأله‌ بني‌صدر هشدار داد. چند ‌ماه قبل از انتخابات رياست جمهوري بود و هنوز فضاي كشور تبليغاتي نشده بود. يك شب در دانشكده‌ علوم دانشگاه مشهد شهيد ديالمه سخنراني داشت. يكي از سوالات از ايشان درباره‌ رئيس‌جمهور آينده كشور بود و او ضمن آنكه اعلام كرد هنوز زود است سخني در اين باره مطرح شود، گفت اما مساله‌اي درباره‌ يكي از كانديداها دارم و آن آقاي ابوالحسن بني‌صدر است. شهيد ديالمه معتقد بود انتخاب بني‌صدر براي رياست‌جمهوري كشور يك فاجعه خواهد بود. براي خيلي‌ها اين اظهارنظر در آن زمان غير قابل انتظار بود اما اين شهيد معتقد بود اعتقاد نداشتن بني‌صدر به اصل ولايت فقيه مانع كار است. صحبت‌هاي شهيد درباره‌ اين افراد پيشگويي نبوده است بلكه او اين مسائل را به خوبي تبيين مي‌كرد و معتقد بود اين افراد نسبت به اصول و قواعدي كه وجود دارد زاويه دارند. او جسارت بيان اين مباحث را داشت[[20]](#footnote-20)».

1. . فاطر:۱۹ [↑](#footnote-ref-1)
2. . یوسف /108. [↑](#footnote-ref-2)
3. . ص/ 45. [↑](#footnote-ref-3)
4. . انعام /104. [↑](#footnote-ref-4)
5. . ۱۳۸۸/۰۷/۱۵ [↑](#footnote-ref-5)
6. . كافي (ط - دار الحديث)، ج‏3، ص: 58. [↑](#footnote-ref-6)
7. . بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏26، ص: 7 [↑](#footnote-ref-7)
8. . تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ص : 57 [↑](#footnote-ref-8)
9. . تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ص : 57 [↑](#footnote-ref-9)
10. . الإحتجاج على أهل اللجاج ج‏1 ص17. [↑](#footnote-ref-10)
11. . بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 06/12/1388 [↑](#footnote-ref-11)
12. . انفال / 29. [↑](#footnote-ref-12)
13. . اعراف / 201. [↑](#footnote-ref-13)
14. . تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ص 472. [↑](#footnote-ref-14)
15. . تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ص 472. [↑](#footnote-ref-15)
16. . تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ص : 189. [↑](#footnote-ref-16)
17. . اعيان الشيعه، ج 7، ص 430 [↑](#footnote-ref-17)
18. . مفاتيح الجنان، زيارت حضرت عباس (ع) [↑](#footnote-ref-18)
19. . مفاتیح الجنان؛ زيارت مسلم بن عقيل. [↑](#footnote-ref-19)
20. . پایگاه خبری تحلیلی صرا؛ تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۰. [↑](#footnote-ref-20)