به نام خدا

کتاب و فرهنگ کتاب خوانی

در تمامی دوران ها، انسان میل ذاتی به زدودن جهل از خویش و کسب علم و آگاهی داشته است. علم، فلسفه، دین، و هنر – که چهار دستاورد بزرگ بشر نامیده می شوند – در واقع ابزار هایی هستند برای دور کردن انسان از تاریکی نادانی و سوق دادن او به سوی روشنایی آگاهی.

نکته ی بسیار مهم در این بین، ارتباط متقابل فرهنگ و آگاهی جویی است؛ برای مثال، کشور ایران پس از ظهور اسلام، به یکی از کانون های علمی مهم جهان تبدیل شد و دانشمندان و فاضلان بسیاری در آن پدید آمدند. بدیهی است که در همچین جامعه ای (که در آن نیاز به دانش احساس می شود) شاهد فرهنگ غنی و سالمی نیز هستیم. برعکس آن، در جامعه ی مغول زمان خوارزمشاهیان، خوی وحشی گری و فرهنگ بسیار ابتدایی ای بر جامعه حاکم بود و طبیعتاً کسی هم میل به دانش اندوزی نداشت!

حال این سؤال پیش می آید که بهترین راه ها برای کسب آگاهی از جهان پیرامون چیست؟ تجربه؟ عقل؟ حواس؟ ذات؟ واقعیت این است که بسیار مبتذل است که بخواهیم بدون اطلاعات قبلی، شروع به جهل زدایی بکنیم! و یکی از بهترین راه ها برای این کار هم کتاب است. یک کتاب خوب، می تواند راهنمای بسیار مناسبی برای این کار باشد. ممکن است بپرسید که "خب مزیت کتاب خواندن نسبت به اینترنت چیست؟ اینترنت که هم خیلی سریع تر و مفید تر است و هم راحت تر!"

در جواب به این سؤال باید بگویم « کسی نگفت اینترنت بد است! ولی اینترنت، مانند غول عظیمی از اطلاعات است که ممکن است نه تنها ما را در رسیدن به هدف یاری نکند؛ بلکه ما را در جهل بیشتری فرو ببرد!»

حال که به عنوان یک ایرانی، وظیفه ی ماست که برای ارتقای فرهنگ و علم و دانش کشورمان بکوشیم، بیایید با آغوش باز کتاب های مناسب و آموزنده را پذیرا شویم!