

## چچیده

بررسـى و مطالعـه آموزه هاى دينى راهكارهاى مختلفـى در جهت كاهش ناهنجارى هاى اخلاقى بـه دسـت مىدهد. در اين راسـتا مقاله حاضر درصدد آن اسـت كه به بررسـى نقش حجـاب در كاهـش ناهنجارى هـاى اخلاقى بپـردازد و بـا مصونيت بخشـى در حـوزه فـردى، خانوادگى و اجتماعى در ترويج فرهنگگ حجاب مؤثر واقع شود. اين نوشتار با روش توصيفى
 رعايـت حجـاب مىتوانـد بـر (اايجاد) يا (اتشـديد) آنهـا تأثيرگذار باشـد، بيان نموده اسـت. پس از بررسـىهاى به دسـت آمده، يكى از مههمترين دسـتاوردهاى تحقيق حاضر اين اسـت كـه حجاب موجب كاهـش برخى ناهنجارىهــاى اخلاقى همپحون قانونگريـزى، بى حيايیى، خشـونت عليه زنان، حرص، بىغيرتى، جسـارت بر ارتكاب گناه، بىعفتى، غفلت از خداوند، ضايع كردن حقوق ديگران در حوزه فردى، خانوادگى و اجتماعى مىشود. وازگان كليدى: آثار حجاب، اخلاق، ناهنجارى هاى اخلاقى، انحرافات اجتماعىى،


## مقدمه

رمـز بقـاو سقوط يكـ ملت از ديدگاه وحى، عقـل و تجربه، رعايت ارزشههـا و هنجارهاى
 رعايت قوانين المى و هنجارهاى اخلاقى اسـت. حجاب به عنـوان امرى فطرى، براى حيات


 از ايـنرو بررسـى آن ضـرورى اسـت تا بتـوان در ابعاد توسـعه فرهنگگ حجاب، شـبههازدايى و پرورش بُعد شناختى افراد، از آثار و فوايد حجاب در پيشرفت اخلاقى آنان و در نتيجه كاهش ناهنجارى هاى اخلاقى در حوزه فردى، خانوادگى و اجتماعى و قرب المىى گام هايیى برداشت.
 ص صو \&)، اما به راسـتى آثار حجاب و به طور خاص (نقش حجاب در كاهش ناهنجارى هاى اخلاقى" چچيسـت؟ براى پاسـخ به اين سـؤال، مىتوان حوزههاى مختلف رامورد بررسى قرار داد؛ مانــد نقـش حجاب در حوزه فـردى، خانوادگى، اجتماعى، انحرافات جنسى و اخلاقى كه بررسى نقش حجاب در كاهـش ناهنجارى هاى اخلاقى به عنوان يكى از حوزهها و شـايد
 جامعى در مورد (انقش حجاب در كاهش ناهنجارى هاى اخلاقى) يافت نشـد، اما در برخى آثار مانند جلد پنجم كتاب آراء انديشـمندان مسـلمان در تعليم و تربيت و مبانى آن تنها به اين نكته پرداخته است كه (احجاب)) به عنوان يكى ازعوامل سالمسازى جامعه از تحريكات جنسى اسـت. همحֶنيـن در فصـل سـوم كتـاب راز حجـاب، نگَاشتـه صفى يـارى به مسـئله بدحجابى و فسـاد اخلاقى اشـاره شده اسـت كه به نوعى مربوط به موضوع حجاب و كاهش ناهنجارى هاى اخلاقى نيز مىشود. در لابهلاى مطالب كتاب مسئله حجاب شهيد مطمرى نيز مىتوان نقش حجاب در مسائل اجتماعى و اخلاقى را به صورت پراكنده ملاحظه كرد. مسئله حجاب رااز نظر ارتباط با خصوصيات مختلف فردى، خانوادگى و اجتماعى انسان


مىتوان از زواياى مختلف فرهنگى، روان شناسى، جامعهشناسى، سياسى، فقهى و اخلاقى مورد بررسى قرار داد. در تحقيق حاضر نقش حجاب با ديدگاه نقلى بررسى و آثار و فوايد آن
 اين رو بايسته است ابتدا مفاهيم ناهنجارى، اخلاق و حجاب بيان و بررسى شود.

مفهومشناسى<br>براى تبييـن نقـش حجـاب در كاهـش ناهنجارى هاى اخلاقى، شايسـته اسـت نخست مفاهيم اصلى مورد بررسى قرار گيرد.

I. ناهنجارى

كاه بـراى شـناخت درست معنـاى لغت مى بايسـت ضـد آن را شـناخت. براى شـناخت ناهنجارى نيز ابتدا بايد هنجار را شـناخت. (هنجار )؛ به معناى راه، طريق، روش، راه راه راسـت،
 ناهنجارى نيز به معناى انحراف از هنجار به كار رفته است(دهخدا، rهזا ، ذيل وارْ ناهنجارى). بـا قطعنظر از تعريف وازگًانى و تحت الفظى، بهنجارى و ونابهنجارى حالت و و وضعيتى است كـه در فـرد وجود دارد. روان شناسـان در مقام تعريف، بهنجـارى و ونابهـنجارى را با هـم در در نظر

 كه با رفتار از پيش تعيينش شده (بهنجار) و ونرمال مطابقت ندارد. ناهنجارى در علوم مختلف، معانى متفاوتى دارد. براى مثال در علم حقوق مترادف با جرم و در علم اخلاق، به معناى هر امرى است كه با فضيلت هاى اخلاقى و اعتدال رفتارى مخالف باشد.
r. اخلاق


لغت(طريحى، صVه זا، ج ه، ص 1ه9) به معناى خوى ها، عادات، سجاياى پسنديده و خوب بهكار رفته است و از صفات نفسانى انسان به شمار مىرود. همحֶنين به معناى صفت هاى روحى و باطنى است كه در نفس انسانى رسوخ پيدا كرده و به عنوان ملكه برای نفس درآمده است؛
 اخلاقى كه مخالف با اعتدال باشد و به عرصه افراط و تفريط پپ نهد، ناهنجار اخلاقى محسوب
 فكر است، عفت كه موضوع آن شهوت است، نيرو كه موضوع آن غضب و عدالت كه موضوع آن



## r. حجاب

در زبـان عربـى بـراى پوشـش وازثهايـى همچحـون حجاب، سـاتر و لباس استـفاده شـده
 نيز به معناى يوشاندن بدن، مستور نمودن، شكل اصلى بدن را از نظر دور داشتن و واضح نساختن آن است. بر اساس گفتار اهل لغت عرب، حجاب به پوششى گفته مى شود كه مانع ديدن شىء یوشـانيده شده مى شـود. در زبان فارسى نيز واڤه حجاب معانى مختلفى دارد؛ مانـــد پـرده، سـتر، نقابى كه زنان چههره خود را به واسـطه آن مى پوشـانـند، روى بند، برقع و



فلسفه و آثار حجاب
هدف اصلى تشـريع احكام در اسـلام، قرب الهـى است كه به وسيله تزكيه نفس به دست مى آيـد. يكى از مصاديق تزكيه نفس، مخالفت با خواستنههاى نفس اسـتـ ا از آنجا كه نفس



انسـانى ميـل بـه خودنمايى و جلوهگرى دارد، حجاب و پوشـش مىتوانـد از مصاديق تزكيه نفس قرار گيرد. مسـلم اسـت كه هر نوعى از پوشـش با هر سـبكـ و سـياق، دربردارنده هدف نيست. بنابراين حجابى مورد نظر اسـت كه در تمامى ابعاد بتواند پوششى كامل، بازدارنده و مانـع تلـذذ نامحرمان باشـد. در تفسـير نور با اشـاره به آفات بـى حجابى، مـواردى همچِّون
 سـط جنيـن، پیيدايـش امـراض روانـى، مقاربتـ، خودكشى، فـرار از خانـه در اثـر آبروريزى، بى بمرى مردان چشـمر چران نسـبت به همسـران خـود، بالارفتن آمار طـلاق، تضعيف روابط
 ص (F) ر) را نام برده است كه به وسيله رعايت حجاب مىتوان از بروز اين آفات پيشگَيرى كرد و اين، همان فلسفه وجودى حجاب است.
بنابرايـن حجـاب دو جنبـه ظاهرى و تعاملـى دارد. جنبه ظاهرى همان پوشـاندن بدن
 عـارى از رفتارهـاى خـلاف عفت باشـد و خـود را مانند متاعى بـا انواع رنتَ و لعـاب و مدل هـا
 و جلوهگرى زنـان، يكى از عوامـل برانگیَيختن تمايلات در مردان اسـت؛ چچنانكه امام على فرموده است: (ابيرهيز از اينكه خود را براى ديگَران بيارايیى و به وسيله گَناهان با خدا به ستيز
 پيشـگيرى از بروز ناهنجارى هاى اخلاقى و كاهش ناهنجارى ها يا همان عـدم برانگيختگى تمايلات در مردان اسـت. لوازم و فوايدى راكه بر اين تحقق خارجى حجاب بار خواهد شـد، مىتوان در سه مورد زير خلاصه كرد:

ا. حجاب عامل آرامش فردى
اولين قدم براى كاهش زمينه آزار زنان، آسيبشناسى آن است. قرآن به صراحت حجاب راعاملى براى كاهش زمينه آزار زنان دانسته و فرموده است: (الى پيامبر! به زنان و دخترانت

و به زنان مؤمنان بگَو یوشـشه هاى خود را بر خود فروتر گیرند. اين براى آنكه شـناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند، [به احتياط] نزديكتر است)،'(احزاب: هوها ).

 "(محدوديت اجتماعى زنان) جمع كرد. اين در حالى است كه اسلام با ردّكردن (محدوديت اجتماعى زنان"، حجاب را پيششرط امنيت اجتماعى زنان مىداند كه زمينههای ناما نامنى را سـب مىكنـد و افزون بر حفظ آرامش بانوان، آرامش مـردان نيز در پرتو حفظ حجاب ايجاد
 همچچون آرايش و عشوهگرى و امثال آن را همراه دارد، مردها مخصوصاً جوانان رادر يك حال تحريك دائم قرار مىدهد؛ تحريكى كه سبب كوبيدن اعصاب آن ها و سرحشمه امراض روانى


## 「. حجاب عامل استوارى خانواده

خانـواده، ركـن اساسى اجتماع اسـتـ بـر اين اسـاس بايد هر نوع بهـرهورى اعـمـ از نگَاه، تماس هاى جسـمى و التذاذات سـمعى كه خود نوعى استمتاع هسـتند، به محيط خانواده محدود شـود. اگر امكان اين بهرهورى در خارج از محيط خانواده فراهم شـود، به طور حتم رييامدهايي رانسبت به خانواده در بر خواهد داشت. نويسنده كتاب فلسفه حجابمى دنويسد: آمارهـاى قطعى نشـان مىدهد كه بـا افزايـش برهنگى در جهـان، طلاق و از همم گسـيختگى زندگى زناشـيـى در دنيا بالا رفته است؛ چرا كه (اهر چه ديده
 بـه دنبـال آن مى رود، اما در محيطى كه حجاب وجود دارد؛ دو همسـر تعلق به يكديكر دارند و احساساتشـان، عشـق و عواطفشــن مخصوص يكديگر اسـت. ولى در (״بازار آزاد برهنگى)" كه عمـلاً زنان به صـورت كالا در آمدهاند،




ديگر قداسـت پپيمان زناشـويى مفهومى نمىتواند داشته باشد و خانوادهها به سـرعت متلاشى مى شـوند و كودكان بى سريرست مى مانند(مكارم شيرازى، . (4ta ص. 14 ج.itVA

## r. حجاب عامل آرامش اجتماعى

بسـيارى از خيال پردازى هاى روح و گاه پريشـان حالى و آشفتتگى درونى آدمى، ناشى از
 حجاب حیيست؟ گفته اسـت: (اوولين خاصيت حجاب، آرامش روانى است. در هر جامعهاى كه روابط بر اسـاس عفاف باشــد و وسـيله تهيييج مردان فراهم نشــده باشـد، اين سـير سبب ايجاد آرامش روانى و كاهش ناهنجارى هاى اخلاقى و اجتماعى خواهد شد)(مطمرى، آNYF،


اخلاقى در اجتماع مىداند(مكارم شيرازى، ITVF، ج IF\&، ص F\&\&).

## رابطه حجاب با اخلاق

حجـاب و اخـلاق رابطـهاى متقابـل دارنــد. ميل به حجـاب و ميل به ارزش هـاى اخلاقى


 ظهور اين صفات اخلاقى مهم است. از اينرو فردى كه از حجاب محروم است، از مههمترين

 حجاب و اخلاق را به دست آورد.

## آثار حجاب در كاهش ناهنجارىهاى اخلاقى

رعايت حجاب موجب كاهش ناهنجارى هاى اخلاقى مى شود. در ادامه برخى از اين آثار مورد بررسى قرار مىگيرد.

## ا. حجاب عامل كاهش روحيه قانونگريزى

 و چـرا راتقويت مىكنـد. حجاب، امر خداوند اسـت و شـارع مقدس به عنـوان يكى از احكام ضرورى دين آن راواجب كرده است و بايد حفظ شود. حفظ اين واجب الهى، اطاعت از او و اين اطاعت، حقى است كه بر بندكان نهاده است. هر انسان باورمندى بايد تعبداً و ونه فقط به خاطر حفظ مصالح عمومى و ... اين حد و حق الهى را ادا كند. يكى از حكمت هاى حجاب نيز سـنجش ميزان عبوديت، اطاعت و بندگى اسـت. بانوان با حفظ حجاب و پوشـش خود و مردهـا بـا حفظ نتاه خـود مىتوانـد اطاعت الهـى راكه روح و پيام اصلى همه عبادات بشـر است، اثبات كنند و بی چون و چراو بدون درخواست حكمت و دليل در زمره اطاعتكنندگًان الهمى قرار گيرند. همانگونه كه وقتى كه به پزشـكى مراجعه مىكنند، بدون پرسـش از دليل و حكمت تجويز يك دارو بىقيد و شرط آن رامصرف مىكنند، در اينجا هم مى بايست به خاطر علم الهمى تسليم اطاعت او شوند. حجاب به عنوان فريضهاى عبادى، فردى و اجتماعى مانند نماز نيست كه چند نوبت در روز اقامه و تمام شود يا مانند روزه نيست كه در سال يك ماه واجب شود و ديگر وظيفهاى به بار نياورد. حجاب، فريضهاى منشورگونه با ابعاد و اضلاع متفاوت و متنوع است كه آثار فقهى، اخلاقى، عرفانى و الهى به دنبال دارد. زنان به واسطه حجاب هم حق الشه را رعايت مىكنند و به حقالهّ تعدى نمىكنند و هم حق خود را رعايت مىكنند كه رسيدن به شخصيت متعالى
 همسـو بـا فطرت انسـانى و بيانگَـر اين حقيقت رحمانى است كه اعضاى بـدن، زن امانتى از سـوى خداوند اسـت كه به او واگذار شـده است. در نهايت به واسطه حفظ حجاب، روحيه


قانونگريـزى كاهـش مى يابــد و حجـاب از تبديـل شـدن زن به موجـودى مصرفـى كه باعث وازگونى شخصيت زن است، جلوگيرى مىكند و به عنوان يك سد در مقابل كسب لذات قرار مىگییرد؛ چرا كه حرمت زن به خود زن، شوهر، پدر، برادر و فرزندانش اختصاص ندارد. حتى اگر آن ها نيز رضايت بدهند، قرآن و قانون المهى راضى نخواهد شد؛ از اينرو كسى حق ندارد بگويد من به نداشـتن حجاب رضايت دارم؛ چرا كه حجاب، حقالله است(ر.كى: جوادى آملى،



## 「. ح. حجاب عامل كاهش بى حياييى

صفـت حيـا، واكنش درونى نسـبت به زشـتى ها يا حالـت روانى خاصى اسـت كه موجب متانـت و وقـار در گفتـار و رفتـار مى شـود. بدين سـان شـخصيت آدمى نيـز وزيـتـتـر و رفتار او سنجيدهتر مى شود و از آنحֶه با آزادگى وى بيگانه است، بيشتر پرهيز مىكند؛ چنانكه علامه مجلسى درباره حقيقت حيا گَته است: (احيا، ملكهاى است كه موجب خوددارى از كارهاى
قبيح مىشود)(مجلسى، (Fof أ، ج، ص VIV).

حيـا موجـب صفت عفاف و در نهايت تقوا مىشـود و به انســان بينش روشـن مىدهد تا انسان به دور از اجبار به طور ارادى و خودكار از خطا و گناه بپرهيزد. حيا، ملكه و صفت ثابت و راسـخى اسـت كه مانع ارتكاب گناه شـرعى، عقلى، عرفى مى شود؛ بهگونهاى كه انسان هاى
 مغايـر بـا متانـت و وقـار در جامعه به شـدت پرهيز مىنماينـد. اين در حالى اسـت كه عفاف به سـبب آنكه حالتى پايدار و ماندگًار نيسـت، به حفاظت و حراسـت نياز دارد و اكتسـابى و داراى شـدت و ضعف اسـت. تقوا نيز مانعى براى ارتكاب گناهان اسـت، اما نه عقلى و عرفى، بلكـه صرفـاً شـرعى؛ بنابراين حيا وسـعت بيشـترى دارد و ســگونه گناه عقلى، عرفى، شـرعى را دفـع مىكنـد و در نهايـت آزادى و آزادگى از قيـد و بـــد گْناهـان بـا آن احسـاس مىشـود و

 از معاصى وگَناهان و ناهنجارى هاى اخلاقى بيان كردهاند. يِيامبر اكرمَ
 در ايـن روايـت بى حيايـى به عنوان عامل هلاكت معرفى شـده است. براى همين اسـت كه


حيـا موجب مى شـود فـرد در وجودش از اكتفاى بـه امور حلال تجاوز نكند و به واسطه
 بسيارى از ناهنجارى هاى اخلاقى جلوگيرى كند و به عفت كه حد وسط بين شهوت طلبى و خمودگى است، دست يابد.

## r. ح. حجاب عامل كاهش چششمچرانى

يكى از اعمال روزانه هر فردى، نتاه است كه به صورت ارادى و غيرارادى صادر مى شود.
 خاص خود است. هر عملى افزون بر شكل ظاهرى، شكل باطنى و آثارى در روح انسان دارد.
 ضعف داراى مراتب ممكنهاش، از آثار و نتايج مختلف و متفاوتى برخوردار است. گاهى توجه خارج از محدوده عقل و شعور است كه قادر به كنترل نخواهد بود و و آثار و تبعات ناشى از آن، ، با نام ناهنجارى هاى اخلاقى بروز خواهد كرد و مقدمه رذايل اخلاقى بسيارى مى شود. حتى اگر نگًاه همراه با توجه به انحرافات ولغزشه ها و معصيت هاى جنسى منتهى نشود، اما همين انحراف توجه موجب سلب توفيقاتى خواهد شد و بر زندگى آدمى بى تأثير نخواهد بود؛ چرا چراكه هر عملى يك اثر وضعى از خود توليد مىكند و چه خواستـه و ناخواستـه تأثير خود را خواهد





داشت و در مسير تقرب الهى به منزله دستاندازى است كه سرعت را كاهش مىدهد. بهاى يكى نگاه آلوده براى مؤمن گران تمام مى شود و مقدمهاى براى سستى ايمان است. هر گاه بانوان بدون حجاب در جامعه حاضر شـوند، مردان عادى با چششـم چرانیى و مقایســه همسـران خويـش بـا ايـن زنان كه طبيعتـاً پيـامد آن بى رغبتى به همسـر و كاهـش محبت بـ به او و لطمــه بـه كانون خانواده اسـت؛ زمينـه بهانه جويى، عيب جويى، تحقيـر، بى|احترامى به زنـان خويـش، عدم رعايت حقوق آنان، بروز اختتلافات و در نهايت عدم تربيت نسـل جديد و گاهى طلاق عاطفى و رسـمى و جدايى را فراهم مىكند، خانواده را مورد تهديد و سـقوط قرار مىدهد و از آنجا كه روحيه مرد تنوعطلب است، زن با بى حجابى زمينه را براى آلودگى مردان فراهم مىكند و موجب بروز ناهنجارى هاى اخلاقى ديگُى همحچون تحريص، شـهوتطلبى، خشـونت و تعـرض به زنان مىشـود. در جامعه نيز چشـرم چرانى عامل بـروز ناهنجارى هايى است؛ چراكه چششم چران فقط به نگاه سییراب نمىشود و اگر فرصت پیدا كند، به تجاوز هم دسـت خواهد زد و حريصتر خواهد شـد تا جايیى كه اشـباعپذير نخواهد بود. در اين صورت به تدريج بيمارى روانى در فرد ظاهر مى شود و تا آنجا پيش مى پود كه از او يك مُجرم خواهد سـاخت. از اينرو حجاب زن، يكى از عوامل كاهش چششمچرانىهاسـت و زن با حجاب خود جلوى هرگونه جلوهگرى، خودنمايیى و عشوهگرى خود رامىگیرد و موجب بروز چشمر چرانى ها و ايجاد هزاران پرونده جنايى، غيراخلاقى، ناموسى، فحشا و روابط نامشروع بىشمار مطرح در دادگاهها نمى شـود. منشـأاغلب نفرت ها، اشـتياقهان، انتخاب ها و شـهوت ها، نگاه است. برخـى نگاههـا درد، رنـج، حسـرت، بيمارى و نا آرامـى را به دنبال دارد. در كتـاب مقدمهاى بر روان شناسى زن آمده است: (ادر قرون وسطى مردم اروپا، طنازى و عشوهگرى زن در مجامع را سـحر و جادو مىدانستند؛ زيرا موجب سـلب اراده و اختلال روانى مردان مى شد)(هاشمى

آدمـى نمىتواند از تأثير شـنيدهها و ديدنىهايش بر مغـز جلوگيرى كند. اين تأثيرپذيرى به كمك شـبكه اعصاب و فعاليت مغز اسـت و شـخص نمىتواند با تلقين پندان از تأثير آن بكاهد. از اينرو بايد آن را از ريشـه منتفى و اصل نگاه راكنترل كرد و در صورت نگاه، حجاب

عامـل پيشـگگيرانه را ايفا مىكــد. در نتيجه اين تأثيريذيرى، ميزان توجـهـ زن به فعاليتهاى
 فرمـوده اسـت: (ابهتريـن چیيز براى زنان اين اسـت كه مـردى آن ها را نبيند و آنـان نيز مردى

 در وجـود فـرد تلاطـم پديد مى آيد و فرمان ترشـح هورمون محرك غرايز به سراسـر بدن صادر
 فرمـوده اسـت: (انـگاه پییاپی، بذر شـهوت را در دل مى افشـاند و همين بـراى هلاكت بيننده
 خواهش هـاى نفسـانى را در سراسـر وجود آدمى به جريـان مى اندازن، فـروغ عقل را خاموش
 آميخته شـون، موجب بروز ناهنجارى هاى اخلاقى بسـيارى مى شـود و شخصى كه نتاهش را را
 ضعف ايمان نتيجهاى نخواهد داشت.

## f. حجاب عامل كاهش خشم و خشونت عليه زنان

پوشـش مناسـب زنـان، زمينـهـ تحريكات جنسـى راكاهـش مىدهدد و به تناسـب موجب كاهـش مزاحمت هـا و خشـونتها عليـه زنان اسـت. يكى از عوامـل مهمـى كـهـ مى تواند انواع مزاحمت ها و خشونت ها راكاهش دهد، پوشش بانوان است كه همگان را به سوى پیشگییى از انواع مزاحمت ها سوق مىدهد. عوامل مؤثر در پيدايش اين خشم عبارتند از: كبر، حرص،
 باشـد كه مرد را به خشـم، غضب و كينهتوزى عليه زنان برسـاند. وقتى كه زنى با بـى حجابى و





$$
\begin{aligned}
& \text { بدحجابى خود را در معرض ديد مرد قرار مىدهد و در جامعه حاضر مىشـود، از آنجا كه زن }
\end{aligned}
$$

جنسى را فراهم مىكند و موجب بروز مزاحمتها مى شود.

## ه. حـجاب عامل كاهش حرص

نويسـنده لسـان العرب، حرص رابه معنى شدت تمايل به چیيزى مى داند. ريشه اين كلمه

 حرص چچيسـ؟ فرمود: ا(حرص آن اسـت كه انسـان چيز كمى را جسـتجو كند كه در برابر چیيز
 اخلاقى (توبه: ITN) و متعلق به قوه شمويه مى دانند و در تعريف آن مى گويند: (احرص صفتى آلى


 حرص و نامحدودگرايی، يكى از فطريات انسانى است كه خداوند متعال در نهاد انسانى
 كفتهاند: (انسـان بر اسـاس قاعده فطرى حريص آفريده شـده اسـت تا اين حرص را را در حق





 سـيرى ناپٍير به دنبال ارضاى شـهواتش خواهد بود. هر چهه بيشـتر اطاعت شـود، سـركشتر




 ابنمنظور، گفته است: (قناعت و رضايت به آن، چیيزى است كه خداوند تقسيم فرموده است)(طبرسى،

 قناعت كـه از آثـار حجـاب است، در كاهش حـرص مؤثر است و خود نيز موجـب ايجاد فضايل اخلاقى ديگرى در وجود افراد مى شود. حجاب سند آزادگى، استقلال، عزت و كرامت بـراى زن در جامعـه و ثمـره آن، كاهـش ناهنجـارى اخلاقى حـرص و طمع در جامعه اسـت؛



## 9. حجاب عامل كاهش بى غيرتى

غيرت، يكى از اصول اخلاقى اسلام و نقطه اعتدال ميان دو رذيله اخلاقى خشم و بى غيرتى اسـت. غيرت، يعنى طبيعت انسـان از مشـاركت ديگران در امور مورد علاقهاش نفرت دارد و در مراقبت آنحه حفظش از هر گونه تعرض لازم اسـت، تلاش مىكند. بر اين اسـاس كسـى را كـه فاقـد روح واكنشگرايانـه در برابـر تعرض به محبوبش باشـد، بى غيـرت مى گويند(طريحى، (TVa





كه خداوند غيور است و انسان غيور رادوست دارد)، (همان، ج ه، ص هזه ه) . در اين روايت فرد غيور محبوب خداوند دانستـه شـده است و اين، نشـاندهنده جايگاه والاى غيرت در دين اسلام است.

غيـرت جلوههـاى مختلفى دارد. گاهى غيـرت در برابـر نگَهـدارى از اعتقـادات، كاهـى اخلاقيات، تاهى ملى وتاهى نيز واكنش انسـان در مواجهه با تعرض ديگَران اسـت كه هم از طرف زن و هم مرد صادر مى شـود. عدم غيرتورزى نيز ناهنجارى اخلاقى به شـمار مى آيد و
 مطهرى نيز گغته است:
(اشهوت چرستـان از اينكه همسـران آن ها مورد توجه ديگَران قرار بگيرند، نه تنهـا رنج نمى برند؛ [بلكـه] لذت همم مى برند و از چنين كارى دفاع مى
 خود حسـاستر مى شـوند. اينگونه افراد حتى نسـبت به ناموس ديگِران نيز حساسند؛ يعنى وجدان شان اجازه نمى دهد كه به ناموس ديگران بیى حرمتى
 شـبكه هاى تبليغاتى، مـدل لباس، آرايشهـاو ... روحيه غيرتورزى تضعيـف و جاى خود را
 هستند. آن ها خوب مى دانند كه راه نفوذ براى سقوط ما از دروازه حجاب و ترويج بـى حـى حجابى اسـت كـه در واقع بـه نوعى آرام آرام با پֶنبه سـر بُريدن اسـت ؛ يعنـى دزديدن ايمـان از از دل و
 غيرتورزى تضعيف شـد و مردها نسـبت به ناموس خود و حفظ حريم بانوان جامعه و زنان

 كاذب بانوان و جسور شدن آنان در مقابل امر به معروف و نهى از منكر، خودفروشى و عرضه

خود به ديكران اسـت كه هر كدام ناهنجارى اخلاقى به شـمار مى آيد و تنها راه مقابله با اين فساد، حجاب است كه منجر به كاهش اين ناهنجارى ها مى شود.

حجاب عامل كاهش جسارت بر ارتكاب گَناه .V
شـجاعت حقيقى يعنى توانايیى مهار نفس، كنتـرل و يا تعديل حالت افراط و تفريط هاى خُلقى تا آنجا كه شـخص بتواند در هر مكان و شـرايطى از اعتدال اخلاقى لازم برخوردار شود. يكى از مـمهترين اعتدال هاى اخلاقى، ايجاد اعتدال در قوه شهوت و غضب است. فردى كه نمىتواند نفس خود را ممار كند و بیىباكانه تن به گَناه مىدهد، گرفتار شجاعت كاذبى شده
 سرمنشأ اين شجاعت كاذب نيز غفلت و جهالت است؛ مانند رانندگى با سرعت سرسامآور در خيابان كه نشانه جهالت يك جوان است يا زنى كه با بدحجابى خود رادر معرض هوس ها مـردان بى بنـد و بـار قرار مىدههد و تا آنجا سـقوط مىكند كه عفت خود را از دسـت مى دهـد، بـر ارتكاب معصيت جسـور مى شـود، پرده حيا و عفاف و عصمت را مـىدرد. بنابراين نه عدم تحمل نگاههاى آلوده، نشانه ترس است و نه تحمل آن، نشانه شجاعت؛ بلكه بالاترين مراتب

شجاعت آن است كه فرد از عهده مهار نفس خويش برآيد. شـجاعت واقعى از آن زنى اسـت كه از عهمده مهار نفس خويش بر مـى آيد و از خودنمايیى در جامعd مى پرهيزد و با انتخاب حجاب ازعصمت وعفت خود محافظت مىكند. پس هرگاهترس از روى معرفت و براى كسب ارزشها باشد، معناى شجاعت مىگيرد؛ زيرا حجاب، نشانه اعراض از خودنمايی و عرضه زن به مرد اجنبى و حد اعلاى شجاعت است. زنى كه مىترسد، اگر مردى حتى از روى شهوت نسبت به او بىاعتنا باشد، آزادگى خود را اسير عنايات مردان آلوده مىكند وكرامت و اعتماد به نفس خود رادر اجتماع از دسـت مى دهد و به سـبـب ذلت و خوارى كه در خود احساس مىكند، موجب بروز ناهنجارى هاى اخلاقى مى شود و همواره با مكر و فريب هاى زنانه و با روشهاى نامعقول و نامشروع به دنبال جلبنظر مردان خواهد بود. بنابراين حجاب، عامل مؤثرى در ايجاد شجاعت حقيقى وكاهش ناهنجارى اخلاقى شجاعت كاذب خواهد بود.


## ^. حجاب عامل كاهش بـععفتى

دو وازث ( (حجـاب) و (اعفت) در معناى منع و امتناع، مشترك هسـتند. تفاوتى كه ميان منـع و بـازدارى حجـاب و عفت اسـت، تفاوت بيـن ظاهر و باطن اسـتـ ـبازدارى در حجاب
 درونى است، ولى باتوجه به اينكه تأثير ظاهر بر باطن و تأثير باطن بر ظاهر يكى از ويزگگى هاى
 بـازدارى باطنى انسـان، تأثير و تأثّر متقابل است. بدين ترتيب كه هر چه حجاب و پوشـش ظاهـرى بيشـتر و بهتـر باشـد، اين نـوع حجاب در تقويت و پـرورش روحيه باطنـى و درونى عفت، تأثير بيشترى دارد و بالعكس هر چه عفت درونى و باطنى بيشتر باشد، باعث حجاب و پوشش ظاهرى بيشتر و بهتر در مواجهه با نامحرم مى شود. عفاف نيز بدون رعايت پوشش ظاهرى قابل تصور نيست و نمىتوان فردى راكه نيمهعريان در انظار عمومى ظاهر مى شود، عفيـف دانسـت. رابطـه عفاف و حجاب، رابطه ريشـه و ميوه اسـت؛ با اين تعبيـر كه حجاب، ميوه عفاف و عفاف، ريشـه حجاب اسـت(مهدى زاده، آبا، ص Y F ). اين صفت موجب ايجاد فضيلت اخلاقى صبر اسـت و صبر به معناى خـوددارى در بـرآوردن خواهش هاى نفس، در بحث عفت معناى خاصى پيدا مىكند. اگر صبر و خوددارى در مقام شهوت باشد، (عفت)" ناميده مىشـود؛ چرا كه هميشـه در وجود انسـان ميان انگیيزه ديندارى و شـهوترانى جنگگ است كه معركه اين ميدان، قلب مؤمن است. با اين مقدمات مىتوان صبر را اينگونه تعريف


 دسـتور المهى منافات دارد؛ باز مـىدارد و وى را به رعايت اقتضائـات ايجابى حجاب از جمله تقوا، عفت، رعايت حدود الهى و ... سـوق مى دهد. صبر داراى اقسـامى است: صبر بر طاعت و صبر بر معصيت. حجاب نقش بسـزايیى در صبر بر طاعت و صبر بر معصيت دارد. حجاب، صبر بر طاعت است؛ زيرا بانوان همواره ميل درونى و غريزى بر خودنمايى دارند و با استفاده

از حجاب، اين فرصت را از دست مىدهند. همحنیین استفاده از لباس هاى پوشيده، سختى و مشقت خاص خود را بهويزه در فصل تابسـتان دارد و فرد در سـايه صبر است كه مىتواند اجـر اطاعت و فرمانبردارى از دسـتورات المهى را به دست آورد. از ايـنـرو اين فضيلت موجب
 شـده اسـت: (اكسانى كه صبر پيشـهـ كردند و عمل صالح انجام دادند، برايشان مغفرت و اجر بسيارى است)'(هود: 1).
زن با حفظ حجاب، و پوشـاندن زيبايىهاى خود به عفاف دست مى يابد و با مديريت احساس خود، به عقلانيت مى رسد و اعتدال در شهوت را در خود ايجاد مىنمايد كه همان








 عفاف و پاكدامنى را در سطح جامعه مورد توجه قرار داده است (نور: ه م) .

## 9. حجاب عامل كاهش غفلت از خداوند

كسى كـه از خداونـد روى برگردانـد، گرفتـار مفاسـد و معاصـى و رذايـل اخلاقى چــون خودخواهى، خوديرستتى و دنيادوسـتى خواهد شـد. اين در حالى اسـت كه اگر فرد خود را ا.





بنده خدا ببيند و به اين حقيقت ايمان داشته باشد، خواست خود را بر خواست خدا مقدم نمىكند و در ورطه گناه و معصيت نيز نمى افتد. آنگاه به تدريج با ياد خدا و احساس حضور او رذايل اخلاقى در وجودش از بين مى رود؛ زيرا ناهنجارى هاى اخلاقى، ارتباط مستقيمى با


اسـلام در مسـئله مفاسـد اجتماعى و اخلاقى در جامــه، راه ناهنجارى هـاى اخلاقى را از سرحشـمه مى بــدد و روى نقطـه اصلى دسـت مىَــذارد كه حجاب اسـت و زن، با حفظ حجاب پيوسته به نفس خويش نهيب مى زند و به عنوان يك تذكر دائمى از آن بهره مى برد.
 و فـرد را از هـر گونه رذيلـه و ناهنجارى اخلاقى محافظت مىكند. حجاب براى افرانـي داد ديگر نيز تذكر به شمار مى آيد و از همينروست كه در در جامعه از تعرضات به محجبه ها خبرى نيست و يا به ندرت صورت مىگيرد؛ زيرا حجاب
 موجـب كاهـش ميــزان تمايلات به انحراف، كاهش غفلت از حضـور و ياد خدا، رفع بـى عفتى و بى حيايـى، زوال خودخواهـى و شهوت پرسـتى و ارزش قائـل شـدن بـراى حتـوق ديگران مى شـود. در نتيجه ناهنجارى هاى اخلاقى جاى خود را به ارزشهای اخلا اخلى مىدهند. به سـبب حجاب اسـت كه ضريب ايمنى و اطمينان اجتماعى و ميـزان حضور بانوان انـي با اكارايـي و بازدهـى مطلـوب در عرصههـاى اجتماعى، فرهنگگى و ... مهيا مى شـود، ديگَر به زن با ديد يك كالا نگَريستـه نمى شـود، هر گونه اسـتثمار جنسى و غلبه جنسـيت بر انسـانيت رخت
 در قـرآن كريـم فرمـوده اسـت: (ااز زندگى دنيـا، ظاهرى را مى شناسـند و حال آنكـه از آخرت


## 1٪. حجاب عامل كاهش تضييع حقوق

حجـاب عاملى براى حفظ افراد جامعه از انحرافات اسـت. يكى از انحرافات، عدم توجه بـه حقـوق ديگران و تعرض به حريم آن ها در حوزه فـردى و خانوادگى (بىتوجهى زورجين به حقوق يكديگر) و در سطح جامعه (تعرض مردان به حقوق اجتماعى و فردى بانوان جامعه و بروز ناهنجارى ها و سلب امنيت از افراد كل جامعه) است.

॰ا_ا. حجاب عامل حفظ حقوق فردى
از نــاه قرآنى و اخلاقى، هر فـردى در جامعه داراى حقوقى اسـت كه ديخـران بايد آن ها راحفظ كنــد. يكى از آن حقـوق، حفظ حجـاب و حفظ حريم فـردى افراد اسـت. بارعايت حجاب، اين حق را به ديگران يادآورى مى شود كه براى حفظ امنيت و آسايش روانى وكاهش تعرضات و بى بندوبارى ارزش قائل باشند. •._r. حجاب عامل حفظ حقوق خانوادگى


 كه به واسطه آن، هر گونه استمتاعات و التذاذات محدود به محيط خانواده مى شـود و به هر يك از طرفين اين اعتماد را هديه مىدهد كه او تنها كسـى است كه مورد عنايت و علاقه
 .... امنيت خاطر زوجين را از بين مى برند و پايههای خان خانواده را متزلزل مىینـند. خداوند با تشريع قانون حجاب و عفاف در پوشش، نگاَه، كلام، در واقع استحكام بنيان خانواده و حفظ حقوق زوجين راتضمين كرده و به واسطه حفظ حجاب خواسته است كاركرد جنسى خانـواده و ارضاى غرايز در خانواده تأمين شـود؛ چراكه اگر سطح ارضاى عواطف و غرايز در خانواده باشـد، رابطه ميان زن و شـوهر مبتنى بر اخلاق و ورفتار صحيح خواهو اهد شـد
 شكلگيرى شخصيت سالم و شايسته فرزندان) داراى اهميت است.



آرامش اعضاى خانواده به ميزان تأمين نيازها و خواستههاى فطرى و طبيعى آنها منوط اسـت. هر اندازه به آن ها پإسـخ مثبت داده شـود، به همان نسـبت از آرامش روانى وانـ و آسـايش جسمى برخوردار خواهند شد. كسى كه از چنیين آرامشى بهرهمند باشد، توانايى ايجاد آرامش براى همسرش رانيز دارد و هرگز در عرصه اجتماع به ناموس ديگران دستدرازیى نخواهد كرد. وقتى زنى در ریتو عواطف همسرش اشباع و نيازهاى روحى، عاطفى، جسمى و غريزى اش رفع مى شود، ديگر نيازى به خودنمايى در جامعه ندارد؛ چراكه سلامت روانى ارتباط تنگاتنگى با خودباورى و ارزشمدارى دارد. زن در سايه اين آرامش ديگَر نيازى به جلبنظر ديرّ ديَرانران ندارد
 عفت، حيا و غيرت به سوى كمال گام بر مى دارد و سلامت جامعه تضمين مىگرددد.

## نتيجديكيى

 به امر حجاب، يكى از فلسفه هاى حجاب مصونيت از گَناه و انحرافات اخلاقى است كه براى هـدف غايـى قـرب الهمى و اهـداف واسطـهاى همحون آرامش فـردى، خانوادگى و اجتماعى ضرورى است. انسانها در زندگى اجتماعى و تعامل با افراد به ( (حجاب)، و (اخلاق)، نيازمندند و براى اينكه حركت جامعه در مسير پيشرفت دحا ارتباط دوسويه داشته باشند تا از هر گونه ناهنجارى اخلاقى در امان بمانند. حجاب موجب
 حرص، غفلت از خداوند، جسـارت بر ارتكاب گناه، شـجاعت كاذب، كاهش خشم و خشونت عليه زنان، قانونگريزى، تضييع حقوق و ... مىشود. با رعايت حجاب، بيشتر ناهنجارى هاى اخلاقى از بين خواهد رفت و بیى حجابى به تنهايیى مىتواند ريشه و پايه بسيارى از انحرافات و ناهنجارى هاى اخلاقى باشـد. از آنجا كه در يـى مقاله شـرايط بررسى همه ناهنجارى هاى



## فهرست منابع

## فارسى


 اسلامى.








آثار فيض الاسلام.



 صـ





 قم: نشر شفق عربى ا. ابن منظور، محمد بن مكرم، (f|F|F|ق)، لسان العرب، ترجمه جمال الدين ميردامادى، چاپ سوم، بيروت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع.

 الدار الشامية.



$$
\begin{aligned}
& \text { \& \&. صادقـى تهرانـى، محمـد، (YVV ش ش)، البلاغ فی تفسـير القرآن بالقـرآن ، چاپ اول، قم: مكتبـة محمد الصادقى } \\
& \text { التمرانى. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { جامعه مدرسين حوزه علميه قم. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

