بسم الله الرحمن الرحیم

**عنوان مقاله: نقل قولیسم!**

مسعود فاطمی

چکیده:

این نقل قول کردن های بدون عمل می تواند به علت های زیادی به وجود آمده باشد.

مردن خلاقیت ها و کمبود امکانات آزمایشگاهی و عملی(در هر زمینه ای)،القای ما نمی توانیم

به صورت منظم و همیشگی به جوانان و نوجوانان،ضعف اتکا به توانایی ها و قابلیت های خودی(

در سطح فردی و اجتماعی)،ترسیدن برای عمل،تشویق تعریف کردن قابلیت های دیگران و به

عبارتی دیگران محور بودن(در سطح فردی و اجتماعی)،بیکاری و ... می توانند از علل،گفتن های

بدون عمل باشند.

طبیعتا برای اصلاح این وضعیت یک سری موارد هستند که در صورت رعایت شدن،می توانند نتیجه بخش

باشند.

واژگان کلیدی:

*نقل قولیسم+نقل قول کردن+بدون عمل+حرف زدن*

ارتباط با نویسنده:

[masoudvarmian@vatanmail.ir](mailto:masoudvarmian@vatanmail.ir)

[thenextworld@thenextworld.ir](mailto:thenextworld@thenextworld.ir)

<http://my-research.blog.ir>

<http://thenextworld.ir/>

تقدیم به

صاحب زمان و مکان

مقدمه:

نقل قولیسم به جریانی همه گیر اشاره می کند که در دنیای امروز بیداد می کند.به این معنی

که فقط یاد گرفته ایم یک مطلب خوب و یک نکته و یا ... را از خالق آن موضوع نقل کنیم و به صورت

پیامک،ایمیل یا ... به بقیه افراد انتقال دهیم.اگر این کارکرد در حد افراطی و خیلی زیاد و توسط

افراد زیادی انجام شود،و در حالی که انگار مانند یک جنون همگانی به نظر برسد،می توانیم به

این وضعیت جریان نقل قولیسم بگوییم.به مانند دیگر مکاتب گذری مثل لیبرالیسم،مارکسیسم،

نازیسم و ... ،این جریان هم چون به صورت یک جنون درآمده است و شاید توسط خیلی از افراد

در حال حاضر اجرا شود می توانیم کلمه ایسم به آن اضافه و آن را نقل قولیسم بنامیم.

در واقع این مسئله یک نماد برای بازگویی اوضاعی افتضاح در این زمینه است.اگر فقط مطالب

مفید را از دیگران نقل کنیم بدون اینکه هیچ گونه عملی انجام دهیم این نقل قول چه ارزشی

برای ما دارد؟مگر نمی دانیم که اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام اجمعین) هیچ گاه

حرفی و عملی عبادی یا ... به کسی نمی گفتند مگر اینکه خود اولین عمل کننده به آن بوده اند؟

ان شاءالله در این مقاله این موضوع مورد برسی قرار می گیرد و سعی می شود در قالبی مناسب

به آن پاسخ داده شود.

فهرست مطالب:

فصل اول: نقل قول به طرق مختلف(زبانی-کتابت و نشر-سایت های اینترنتی و شبکه های

اجتماعی-پیامک و ایمیل و ...)

فصل دوم: راهکارها و پیشنهادهایی جهت بهبود این وضعیت

فصل اول: نقل قول به طرق مختلف(زبانی-کتابت و نشر-سایت های اینترنتی و شبکه های

اجتماعی-پیامک و ایمیل و ...)

در این فصل انواع روش های نقل قول را مورد برسی قرار می دهیم.اولین روش،نقل قول با زبان

است.افراد می توانند مطلبی علمی و یا غیر علمی که در کتاب یا سایت یا غیره از یک دانشمند،

سیاستمدار یا هر شخصیتی دیده اند در جاهای دیگر بازگو کنند.این نقل قول باید به صورتی باشد

که فرد صاحب اثر،ساخته باشد و چیزی اضافه یا کم نگردد و یا لااقل محتوای آن گفته دچار تغییر

نشود و اثر خدشه دار نگردد.اگر فردی که از نقل قول استفاده می کند در جایگاهی باشد که نیاز

به آن مسئله ی علمی و یا ... داشته باشد و می تواند به آن عمل کند،ابتدا باید خود به آن مسئله

عمل کند و سپس برای دیگران و به موقع نیاز،بازگو کند.در ضمن،نباید هر مطلبی را در هر زمانی

و بدون توجه به وضعیت حاضر،بیان کرد.چرا که بازگو کردن هر مطلبی در زمان نامناسب و به صورت

نقل قول،ممکن است نتیجه خوبی نداشته باشد و به اعتبار صاحب اثر،خسارت وارد شود.

به دلیل استفاده های زیاد و نابه جا از آثار دیگران،ذهن ها بیش از حد تنبل شده است و افراد،دیگر

نمی توانند خود به خلاقیت بپردازند و استقلال داشته باشند در زندگی.

متاسفانه گاها دانشمندان یا صاحبان آثاری یافت می شوند که راه منفی و ناصحیح را برای زندگی،

کار معنوی و یا علمی خود برگزیده اند.طبیعتا افراد زیادی تحت تاثیر این اندیشه ها و اعمال ناروا

قرار می گیرند.اما کار به همین جا ختم نمی شود.بسط دادن این اعمال و اندیشه ها،در جامعه

و به طرق مختلف از جمله نقل قول،موجب ادامه آن مسائل می شود و به عبارتی می شود گفت

آن اعمال و اندیشه ها زنده هستند.با این وضعیت حتی پس از فوت صاحب اثر هم،آن مسائل به

حیات خود ادامه می دهند.

پس کاری که در اینجا و توسط افراد جامعه باید صورت بگیرد این است که افکار پست و آلوده و هم

چنین،اعمال ناروای اندیشمندان و شخصیت های معروف را به هیچ عنوان بسط و گسترش ندهند.

که یکی از روش های گسترش هم همان نقل قول کردن با زبان است.

متاسفانه در روش زبانی،بعضی اوقات ممکن است تغییراتی بنیادین در اثر فاخر به وجود آید و یا آن

مطلب به طور کلی اثر محتوایی خود را از دست بدهد.

روش بعدی در نقل قول کردن،کتابت و نشر است،یعنی فردی در کتاب یا مقاله یا ... از کسی و از

کتاب و نوشتاری دیگر نقل قول می کند.البته در این روش معمولا شرایط مناسب نقل قول از لحاظ

منبع آن مورد توجه قرار می گیرد ولی آنچه که گاها به آن پرداخته نمی شود،جایگاه نقل قول است

که در جای مناسب یا مرتبط با اصل موضوع استفاده نشود که این مسئله شاید به ندرت در آثار علمی

اتفاق بیافتد.

نوع دیگر نقل قول،در پیامک های موبایلی و ایمیل ها هستند.که این نوع،خیلی مورد توجه قرار نمی

گیرد و شاید زیاد مورد استفاده قرار نگیرد.البته در این جا هم ممکن است کوتاهی هایی صورت بگیرد

ولی چون شاید پر کاربرد نباشد و یا وسعت نداشته باشد،کمتر مورد توجه ما قرار می گیرد.

نوع دیگر،استفاده از آثار ارزشمند در صدا و سیما است.این نوع هم ممکن است دارای ایراداتی اساسی

باشد.بدین ترتیب ممکن است مجری تلویزیونی،گزارشگر یا یک کارشناس و ...،سهوا یا عمدا،از اثر یکی

دیگر استفاده کند و در نقل قول دقت لازم را نداشته باشد و یا به شرایط بازگویی آن آگاه نباشد.اینگونه

است که ضربه ای اساسی به اثر گرانبها وارد می شود که به سختی قابل جبران است و تا وقتی که

آن برنامه ای که در آن نقل قول نامناسب(شرایط-تحریف) صورت گرفته،تکرار می شود و بیننده و شنونده

دارد،ممکن است ضربات مهلکی به پیکره ی صاحب اثر و خود اثر وارد شود.

نوع دیگر نقل قول،در سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی است.در سایت ها و شبکه های

اجتماعی متاسفانه بعضی اوقات شرایط یک نقل قول خوب رعایت نمی شود و مورد تعرض قرار می

گیرد.نبود نظارت کافی و لازم هم در شدت گرفتن این وضعیت نامناسب موثر هستند.موارد بسیاری

در این نوع نقل قول وجود دارند که تعرض به آثار فاخر را به نمایش می گذارند.آوردن گزیده ای از یک

جمله محتوایی در سایت یا شبکه ای اجتماعی و در جای نامناسب،بریدن جملات محتوایی به دلخواه،

آوردن آثار بدون رعایت شان و جایگاه و وضعیت آن اثر و نیز مقصد اثر،و ... جزو آسیب های این نوع نقل

قول است.متاسفانه خیلی از آثار ارزشمند دانشمندان و متخصصان،در این وادی مورد هجوم قرار گرفته

است و لطمه زیادی به شان علمی کشور از این لحاظ وارد شده است.اوضاع در شبکه های اجتماعی

افتضاح تر به نظر می رسد از وضعیت سایت ها و وبلاگ ها و صفحات اینترنتی.در شبکه های اجتماعی

منابع نقل قول،مورد تاخت و تاز قرار گرفته و هر کسی در هر جایگاه و مرتبه علمی و اجتماعی و ... ،

بدون رعایت شرایط مورد نیاز،نقل قول انجام می دهد و ضربه اساسی به اثر محتوایی وارد می کند.

حقوق مادی و معنوی آثار هم در سایت ها و شبکه های اجتماعی،و به خصوص شبکه های اجتماعی

به شدت مورد تعرض قرار گرفته و اوضاع نا به سامانی در این زمینه به وجود آمده است.

موضوع دیگری که نگران کننده است این است که افراد زیادی طوطی وار سخنان این و آن را نقل قول

می کنند و اصلا و ابدا خود آنها اهل عمل به گفته های خود نیستند و یا نمی خواهند عمل کنند.ما در

این زمینه ضعف زیادی داریم.متاسفانه خیلی از مردم ما،اکنون حرف های قشنگ و زیبا و محتوایی را

به نحو احسنت به زبان می آورند و برای دیگران تعریف می کنند.اما خود،اهل عمل نیستند.همین

موضوع باعث می شود جامعه ای طوطی وار داشته باشیم که فقط حرف های قشنگ می زنیم و

اما نمی توانیم و یا نمی خواهیم خود،انجام دهنده آن اعمال خوب باشیم و حرف های خوب را در عمل

و کردار خود به اجرا در بیاوریم.

این نقل قول کردن های زیاد،توسط افراد زیاد و گستردگی این موضوع سبب شده است که ما به صورت

نمادین به آن نقل قولیسم گوییم.این مسئله به مانند این است که انگار خیلی از ما ملزم به رعایت نکات

و آدابی در زمینه نقل قول کردن و عمل نکردن،هستیم.البته همانطور که قبلا بیان شد،شاید لزوما این

نباشد که برای هر نقل قول کردنی،قبلا باید عملی صورت گرفته باشد.فرض کنیم فرد 1 موضوعی علمی

و جالب را می داند که فرد 2 نمی داند.فرد 1 توان انجام آن موضوع علمی به صورت آزمایشگاهی را ندارد.

ولی فرد 2 این توان را دارد.پس فرد 1 مطلب را برای فرد 2 بازگو می کند و به عبارتی آن را به او یاد می

دهد.در اینجا،فرد 1،هم یاد داده است و هم در گسترش آن علم شرکت داشته است.و فرد 2 هم،علاوه

بر یادگرفتن،ممکن است کارهای بزرگتری به واسطه همین یادگیری و عملی کردن انجام دهد و خدمت

مهمی به بشریت بکند.

پس،لزوما این نیست که هر توصیه و نقل قولی بدون عمل کردن خود فرد،مردود باشد.اصلا شاید بعضی

از مطالب محتوایی و ارزشمند،به تنهایی یا حتی جمعی هم قابلیت عملیاتی کردن را نداشته باشند ولی

قابل نقل قول کردن و تعلیم دادن باشند.

فصل دوم: راهکارها و پیشنهادهایی جهت بهبود این وضعیت

این نقل قول کردن های بدون عمل می تواند به علت های زیادی به وجود آمده باشد.

مردن خلاقیت ها و کمبود امکانات آزمایشگاهی و عملی(در هر زمینه ای)،القای ما نمی توانیم

به صورت منظم و همیشگی به جوانان و نوجوانان،ضعف اتکا به توانایی ها و قابلیت های خودی(

در سطح فردی و اجتماعی)،ترسیدن برای عمل کردن،تشویق تعریف کردن قابلیت های دیگران و به

عبارتی دیگران محوربودن(در سطح فردی و اجتماعی)،بیکاری و ... می توانند از علل،گفتن های بدون

عمل باشند.طبیعتا برای اصلاح این وضعیت یک سری موارد هستند که در صورت رعایت شدن،

می توانند نتیجه بخش باشند.به موارد زیر توجه کنید.

1-رعایت کردن همین مسئله توسط والدین و آموزش عملی به فرزندان(همان دعوت عملی).

2-دعوت عملی(عمل به خوب ها و دوری از بدی ها) توسط معلمان و مربیان در سطح دستگاه های

آموزش و پرورش.

3-رعایت این مسئله در سطح صدا و سیما.

4-عمل کردن مسئولین کشوری و لشکری به معروف ها و دوری از منکرها هم در زندگی شخصی

و هم در زندگی سیاسی(دعوت عملی).

5-برگزاری مسابقات و مراسمات تشویقی در سطح خانواده ها،مدارس و آموزشگاه ها،صدا و سیما

و ... برای عمل به خوب ها و دوری از بدی ها.

6-برخورد قانونی با منتقدان مخرب و آنهایی که هیچ پیشنهاد و راهکاری ندارند ولی قصد تخریب و

خرابکاری دارند.

7-کم اهمیت دادن به پرحرفی و گفتن های زیاد و مکرر از دیگران بدون هیچ حرکت سازنده ای از

جانب خود افراد(در سطح مردم).

8-ایجاد اشتغال برای جوانان(همانطور که قبلا عرض شد ممکن است یکی از علل به وجود آمدن این

معضل،بیکاری باشد).

9-برخورد ملایم و یا محکم با کسانی که به هر دلیلی وظایف خود را به خوبی انجام نمی دهند.

10-جریمه های سنگین برای کسانی که به حقوق مادی و معنوی آثار فاخر و ارزشمند تخطی می کنند.

11-ایجاد خودباوری و خلاقیت در نوجوانان و جوانان(برای اینکه کمتر،وضعیت دیگران را ببینند و از آنها

بگویند و خود آنها به فکر خلاقیت بیافتند و کارهای زیبا بیافرینند و ...).

12-فراهم کردن فرصت ها و امکانات لازم برای بروز استعدادهای مردم در هر سن و قشر و جنسیتی در

سطح علمی و نیز عملیاتی(اجرایی).با اجرای این مورد،افراد می توانند بروز ایده و فکر خود و عملی

شدن آن را ببینند و پس از آن خود آنها،در بروز خلاقیت دیگران و ایجاد صنایع و ... تاثیر داشته باشند.

13-سخت گیری و یا جدیت بیشتر در آموزش و اجرای قوانین و آداب زبان فارسی در آموزشگاه ها و

مدارس و ... .در اینجا باید سعی شود نحوه درست استفاده از منابع علمی و نقل قول کردن به روش

صحیح آموزش داده شود.در اینصورت نسل نوجوان و جوان ما(فرض می کنیم)،یاد می گیرند که در استفاده

از منابع علمی و آثار ارزشمند و محتوایی،باید نهایت دقت خود را به کار ببرند.سپس در مقاله،تحقیق و

کتاب،اثر علمی و ... که می نویسند،در ارجاع دادن به منبعی دیگر،شرایط مناسب را رعایت می کنند و

به آثار علمی استفاده شده،لطمه ای وارد نمی کنند و همین عامل،ممکن است تاثیر زیادی در زندگی

روزمره آنها داشته باشد که نمی توان هر جمله و مطلبی را بدون توجه به شرایط و ویژگی های زمانی،

مکانی و ... بازگو کرد.پس به گونه ای،این افراد اگر توصیه هایی خوب برای جوامع دارند در زمینه های

علمی،اخلاقی و ... ،ابتدا خود اجراکننده آن هستند و سپس ممکن است به بقیه هم توصیه کنند.

14-دعوت عملی و علمی به اسلام،یا به مومن شدن و مومن تر شدن.اگر کسی ایمان واقعی داشته

باشد،ابتدا از خودش شروع می کند به خودسازی و تزکیه نفس و سپس ممکن است بعدا بقیه را هم

به راه خیر بکشاند.یعنی ابتدا خود عمل کننده به دانسته های خود است.در نتیجه فرد مسلمان و مومن،

به دلایل متعدد از آسیب های نقل قولیسم به طور فوق العاده ای در امان می ماند.

و ... .شاید بتوان موارد زیادی برای بهبود این وضعیت ذکر کرد ولی ما به همین مقدار کفایت می کنیم.

در نهایت،ما باید به عمل کردن بیش از پیش اهمیت دهیم و صرف حرف زدن و گفتن،دردی را دوا نمی

کند.البته این را هم باید بدانیم که نگاه عمل گرایی صرف نداشه باشیم که اگر اینگونه باشد به وادی

خطرناکی وارد شده ایم.

از نظر قرآن کریم هم،عمل کردن مورد تاکید قرار گرفته است.در این کتاب مقدس،57 بار از کلمه "یعملون"

به معنای "عمل می کنند" استفاده شده است.به نمونه های زیر از قرآن مبین توجه کنید.

1-"لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيهُمْ بِمَا كَانُوا يعْمَلُونَ"(آیه 127 سوره مبارکه انعام).

"براي آنها (در بهشت) خانه امن و امان نزد پروردگارشان خواهد بود؛ و او، ولي و ياور آنهاست بخاطر

اعمال(نيکي) که انجام مي‌دادند."

در آیه بالا که تدبر کنید متوجه می شوید که برای انجام دهندگان اعمال نیک پاداش در نظر گرفته شده

است و نه برای کسانی که فقط از نیکی حرف می زنند ولی عمل نمی کنند.

2-" مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيينَّهُ حَياةً طَيبَةً وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

يعْمَلُونَ" (آیه 97 از سوره مبارکه نحل).

" هر کس کار شايسته‌اي انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، در حالي که مؤمن است، او را به حياتي پاک

زنده مي‌داريم؛ و پاداش آنها را به بهترين اعمالي که انجام مي‌دادند، خواهيم داد."

در آیه بالا هم پاداش،برای کسانی است که انجام دهنده ی کار خیر هستند.پس در این زمینه دیگر شاید

نیازی به مدارک بیشتر نباشد.

نتیجه:

پس متوجه شدیم که حتی اگر کار خیری را بازگو کنیم و از آن در همه جا حرف بزنیم،باز هم ارزشش

از عمل کردن به آن،کمتر است.هر کسی می تواند حرف بزند و عمل نکند.مهم آن است که عمل کنیم

و با عمل خود دیگران را دعوت به آن مسئله کنیم،و اگر گاها هم احتیاج به توضیح زبانی پیدا شد،از زبان

هم برای اشاعه خیر استفاده کنیم.اگر نقل قول ها و حرف زدن ها اصلاح شود و در مسیر درست به کار

گرفته شوند،چه بسا خیلی از مسائل و مشکلات ما حل شوند و یا لااقل ساده تر برطرف شوند.در بالا

دیدیم که حتی قرآن کریم هم ارزش عمل کردن را بیش از حرف زدن بدون عمل می داند.پس لزومی ندارد

که با لجبازی سر خود کلاه بگذاریم و از واقعیات فاصله بگیریم.

منابع:

-قرآن کریم

-نرم افزار قرآنی المبین

-آیه 127 سوره انعام

-آیه 97 سوره نحل