سُئِلَ عَلِی بنُ الحُسَینِ علیهما السلام: أَی الأَعمَالِ أَفضَلُ عِندَ اللَّهِ‏؟ قَالَ‏: «مَا مِن عَمَلٍ بَعدَ مَعرِفَةِ اللَّهِ- عزوجل‏- وَ مَعرِفَةِ رَسُولِهِ‏ صلی الله علیه و آله أَفضَلَ مِن بُغضِ الدُّنیا؛ فَإِنَ‏ لِذلِکَ‏ لَشُعَباً کَثِیرَةً، وَ لِلمَعَاصِی شُعَبٌ‏: فَأَوَّلُ مَا عُصِی اللَّهُ بِهِ الکِبرُ، مَعصِیةُ إِبلِیسَ‏ حِینَ‏ «أَبی‏ وَ استَکبَرَ وَ کانَ مِنَ الکافِرِینَ»[[1]](#footnote-1).

ثُمَّ الحِرصُ، وَ هِی‏ مَعصِیةُ آدَمَ وَ حَوَّاءَ علیهما السلام حِینَ قَالَ اللَّهُ- عزوجل- لَهُمَا: «فَکُلا مِن حَیثُ شِئتُما وَ لا تَقرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَکُونا مِنَ الظَّالِمِینَ»[[2]](#footnote-2) فَأَخَذَا مَا لَاحَاجَةَ بِهِمَا إِلَیهِ، فَدَخَلَ ذلِکَ عَلی‏ ذُرِّیتِهِمَا إِلی‏ یومِ القِیامَةِ، وَ ذلِکَ‏ أَنَ‏ أَکثَرَ مَا یطلُبُ ابنُ آدَمَ مَا لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَیهِ‏.

ثُمَّ الحَسَدُ، وَ هِی مَعصِیةُ ابنِ آدَمَ حَیثُ حَسَدَ أَخَاهُ‏، فَقَتَلَهُ‏، فَتَشَعَّبَ مِن ذلِکَ: حُبُّ النِّسَاءِ، وَ حُبُّ الدُّنیا، وَ حُبُّ الرِّئَاسَةِ، وَ حُبُّ الرَّاحَةِ، وَ حُبُّ الکَلَامِ، وَ حُبُّ العُلُوِّ وَ الثَّروَةِ؛ فَصِرنَ سَبعَ خِصَالٍ، فَاجتَمَعنَ کُلُّهُنَّ فِی حُبِّ الدُّنیا، فَقَالَتِ‏ الأَنبِیاءُ وَ العُلَمَاءُ بَعدَ مَعرِفَةِ ذلِکَ: حُبُّ الدُّنیا رَأسُ کُلِّ خَطِیئَةٍ؛ وَ الدُّنیا دُنیاءَانِ: دُنیا بَلَاغٍ‏ وَ دُنیا مَلعُونَةٍ».[[3]](#footnote-3)

از حضرت علی بن الحسین علیه السلام پرسیدند: بهترین کردارها در نزد خداوند چیست؟ فرمود: کرداری پس از شناختن خدای عزوجل و شناختن پیمبرش صلی اللَّه علیه و آله بهتر از بغض دنیا نیست، زیرا که برای آن شعبه‏های بسیاری است، و برای گناهان نیز شعبه‏هائی است، پس اول چیزی که به وسیله آن نافرمانی خداوند شد کبر بود و آن گناه شیطان بود آن هنگام که سر باز زد و تکبر ورزید و از کافرین شد، سپس حرص است و آن گناه آدم و حوا علیهما السّلام بود آن هنگام که خداوند عزوجل به آن دو فرمود: «بخورید از هر جا که خواهید و نزدیک نشوید بدین درخت که می‌شوید از ظالمین»[[4]](#footnote-4) و آن دو دنبال چیزی رفتند که بدان نیازی نداشتند، و این خوی در نژادشان تا روز رستاخیز در آمد و روی همین است که بیشتر آنچه آدمیزاد به جستجوی آن است چیزهایی ست که بدان نیاز ندارد، سپس حسد است و آن گناه فرزند آدم (قابیل) است، آن هنگام که به برادرش (هابیل) حسد ورزید و او را کشت، و از این منشعب می‏شود: دوستی زنان، دوستی دنیا، دوستی ریاست. دوستی راحتی (و راحت‏طلبی) دوستی سخنوری و گفتار، دوستی برتری بر دیگران، دوستی ثروت، و اینها هفت خصلت است که همه آنها در دوستی دنیا گرد آمده، و پیمبران و دانشمندان پس از شناختن آن گفته‏اند دوستی دنیا سر هر گناهی است، و دنیا دو قسم است، دنیای بلاغ (یعنی به مقدار ضرورت زندگی، یا به معنای وسیله رسیدن به آخرت) و دنیای ملعون.



نمودار 20-1. حب دنیا ریشه صفات منفی در انسان

1. سوره مبارکه بقرة، آیه 34 [↑](#footnote-ref-1)
2. سوره مبارکه اعراف، آیه 19 [↑](#footnote-ref-2)
3. الكافي، ج‏3، ص 771 [↑](#footnote-ref-3)
4. سوره مبارکه اعراف، آیه 19 [↑](#footnote-ref-4)