

وقتى مى خواهيم دوسـتى را به خاطر بياوريم بيشــتر خهره شاد و خندانش به ذه ذهن ما ما




 كسى ضر ر میرساند؟

بر آن، انسان شاد از سلامت جسمى و ورار روحى خوبى هم بر خوردار خواهد بود.

## :- انواع شادى

خوب اسـت براى بر رســى علل

 تقسيم كنيم. فايدههايى كه براي راى شادى

 ريشــهدار رسيده باشيم كه انگَليسىها از آن بــه happiness تعبير مى كنند و در ادبيــات ما، بــا عناوينى همچچون سعادت و خوشبختى از آن ياد مى شود.

## :- نشانههاى فرد شاد

در حال حاضـر، اســتانداردهايى
درخصوص شادى مورد توافق همڭانى قرار گرفته اسـتـ. چهره گشاده، وجود لبخنــد بر لبان، لباس مناســـبـ، جنب و جوشهاى ويثّه و... ملاك شــادابى شناختهمىشود.

## 

بزر گتريــن نتيجهاى كه يكى فرد
شاد به دسـت خوراهد آورد، موفقيت او در امــور مختلـف زنـند پيامد دوم اين شادى و نشاط، افزايش ارتباطات اجتماعى مناسب است. علاوه


مرحلـــه از نيازهاى واقعى انســان كه پاســـخ مناسب گرفت، به شادی همان مرحله منتهى مىشود و همزمان با آن

 ســطوح بالاتر نيازهاى انســانى، ما با به جايى خواهيم رسيد كه غير از دوست
 خدمت به غير چیيز ديگرى نمى خواهيم و پاســَخ به اين خواست و نياز، شادی خاصى بــراى ما به ارمغــــان مى آورد. اين ســطح شادى خيلى بالاتر از سطح شــادىهاى اوليه انســان است. اينكه

سعدى مى گويد: من از بينوايى نيم روى زیر زرد غم بينوايان رخم زرد كرد رد
اين نوع شــادى، شــادى ســطح بالاترى اســت كه ما اگر به آن آن برسيم لذت واقعى را درك مى كنيم.

تٌ شادى عشق ورزيدن براى رســيدن به شادى بایهاى بالاتر
 بهوجود آمده باشـــــ؛ براى مثال كسى در
 مســائل ابتدايى زند گـــى برايش حل نشده است، هيجّ گاه نمىتواند ديغران دان را دوست داشته باشـــد و غم بينوايان را بخورد. كسى كه هنوز با قيافه خود، قد و قامت خود، جنسيت خود مسئله دارد نمىتواند نيازهاى مراحل بالاتر را در ک كند تا پـس از از ارضاى آن آنها به شــادى خاص آن مر حله دست يابد. تنها پس از طى مراحل ابتداییی مى توان به حدى رسيد كه به همه اجزاى عالم هســتى علاقه داشــت و به آن آن عشق ورزيد و صادقانه اين شـعر را زمزمه

كرد كه:
به جهان خرم از آنم كه جهان خرم
از اوست عاشــقم بر همه عالم كه همه عالم


انسانى نگاه كنيم. انسان نيازهاى اساسى در زندگى دارد كه هر گاه به اين نيازه ها به موقع و به شـــيوه مناسب پاسخ شــود، شادى و نشاط به همراه خـه انواهند داشت. يك سرى از اين نيازها، نيازها ابتدايى اســت كه بين مر گ و زند قرار دارد و بين انسان و حيوان مشتر يـر كـ است. نياز به بقا اولين نيازى است كه انسان آن را در ك مى كند. تصور كنيد
 زندگى قرار گرفته است. اولين مسئله
 اين نياز در چنين شــرايطى بيشترين شادمانى را براى او ايجاد خواهد كردن در در دي امنيت نيز از ديگر نيازهاى اساسى اليا

يك انسان سالم است.
 فرض كنيد جوانى از لحاظ جسمى در وضعيت مناســبى قرار دارد، اما همين جوان احساس مى كند كه ديغران او را را دوست ندارند. چنين شخصى نمىتواند بهطور پايدار شــاد باشد و از زند


 بالاتــرى از شــادى در انســـان منتهى مىشود.

## 

 سلسلهنيازهاهم نيازهاى انســانـان و هم شــا آنـادى ناشــى از ارضاى آن مراتبى دارد. هر
(艹) عوامل چديدآورنده شادی
 خودش جنبش هاى چندی را پشتسر
 روانشناسي تحليل روان يا روان كاوى


 اين رويكرد روانشناختى، بحث انسان
 آن، به جاى پرداختن به آسيبشناح روانــى و مطالعه انســانهانـاى بيمار، به انسانهاى سالم و جهات مثبت انسان سالم میثردازند. مســئله شاد كامى و و
 اساسى اين رويكرد جديد روانششناختى است.

- خانم اليزابت هارلک- روانشناس

معتقد اســت، شاد كامى مثلثى است با ســه عامـــل محبوبيـــت، مقبوليـــت و

 مطمئن باشـــد كه ديگران دوســتش
 است. از طرف ديگر، انسان براى شاد بودنش بايد مقبوليت نيز داشته باشد و
 است؛ براى مثال ممكن است شما كسى را دوسـت داشته باشيد، اما مسئوليتى اجتماعى به او ندهيد. دقبوليت بيشتر
 مشار كتهاى اجتماعى مطر ح مى شود. بعد ديغر هم موفقيت در كار است. در مجموع اين ســهـ عنصر، شاد كامى بـه
 اين عوامل نيز بر يكديگر اثر مى گذارند.

## -ت ار تباط ميان شادى و ارضاى

 نيازهاىاساسى لازم اســت در اين بحث با با زاويه خاص ديگرى به مسئله شادى و نشاطگرفتهانــد، گريه كردهانـــد و در موارد
 آن هم بهنظر من اين اســت كه چچنی
 غوغاى زودگــذر را تمام شـــده يافته اند، باز خودشــان را با همه ضعفـها
 قصد فرار از آن را داشــتهاند، روبهرو ديدهاند.

## © عوامل شادكامى و نشاط

ا. در وهله اول ايمان و جهانبينى
درســت نقش به سزايى در شاد بودن انسانها خواهد داشت.「.
 حاصل مى شود و در ايجاد شادى مؤثر است، زهد و قناعت است. تعابير خيلى
 بحث شــادى بايد روى آن خوب كار بشــود و نمونهاى از آن بــهـ كار بردن
 شادمانى است. زهد يعنى اينكه انسان از دنيا اســتفاده كند ولى به آه آن وابسته نباشد و حرص آن رانز نـند. اينكه حافظ مى گويد:
در اين دنيا اگر ســودى اســت با
درويش خرسند است
خدايا منعمم گردان به درويشى و وري
خرسندى
نشاندهنده اين است كه نوع نگاه انسان به دنيا مىتواند اسباب خرس اسندى را فراهم كند.
 برنامه در زند گیى است.

 مىدهــــد. در روايــات داريـــــم كه اگر اگر كسى چهِ روز با عالم عاملى برخورد
 شريعتى در يكى از صحبتهاى خود


چها بســـيار انسانهاییى كه برای فرار از

 علت كار اين افر اد دارد و مى كـويديد
تا دمى از هوشيارى وارهند




 كه دقايقى چند دوام نخواهد داشـــت
 مى پوشــاند. خندهاى است كه از گريه غمانگيزتر است.
نكتــه دوم اينكه، اين شـــادى هاى كذرا مثل داروهاى نيروزا هستند. يك آيك آدم ناتوان وقتى مى بيند با تكيه بر توان

 جسمى بدى در شخص ايجاد مى كنند.
 از كشــف شــدن، آبــروى آدم را هم آم
 كسب شادى نيز دقيقاً مثل استفاده از داروهاى نيروزاست كه سرانجام به
و افسرد گى منتمى مىشود.

## "• شادىهاى كاذب

من در طــول دوران زند گانى علمى

 شادىهاى نوع كاذب، زانوى غم بغل

 جهانبينى وســيعى اســت كه در پرتو
 عشـق ورزيــد. يــــ آدم ناراضى از از
 ارتباطات اجتماعىاش با همه در گيرى و ناســاز گارى دارد، نمىتوتواند به جهان دريان هستى عشــق بورزد. روى اين حساب،
 مى خواهند شــادىهاى عميق و پایدار و متعالى داشــته باشــنـد - بايد با يكـ
 روح و جسمشـــان بیردازند و ورياز همهاش
 نباشند. اگر طبقه اول نياز، براى انسان طالب تعالى رفع شود، راهى براى ورود به طبقه دوم جلويش باز مى شودر.

## (艹) تفريح و شادى جوانان امروز با آواز و موسيقى

 شادىها دو دســتهاند: شادى وهاى گذرا و شــادى هاى پايــــدار؛ بها عبارت يك زمانى مخرب. در بينش اسلامى و
 كه شــادى وقتى سازنده و پايدار است
 همراه باشد؛ اما اعتياد به برخى مثل مواد مخدر يا موسيقى يا... حالتى انـي را براى انسان پیش مى آورد كه انسان مســائل اطرافش را فراموش مى كند.


در چنين حزنى نهعته است.
 ذكر شدهاز لحاظ ظاهرى به ما كفتهاند، مـهمترين خصوصيات يك مؤمن حسن خلق و چهره گشــــاده و شاد است. در
 قيامت پا به پای نماز بند گان سنجيده مىشـــود. در ترازوى اعمال انسان نيز
 نيست. حسنخلق دوستان آر آدم را زياد
 حسن خلق چیســـت؟ حضرت خرَ فرمود: ("حهره گشـــاده، كلام زيبا، رفتار نرم و ورد
 براى ارتباطات سالم و سازنده با مردم.

## منابع

I. قال اميرالمومنين على(ع): غررالحكم، ص صYY.


ادبيات فارســى نيز براى آشنا شدن با راههاى شــادى و سعادت انسان بسيار اهميت دارد. |l أ هنـــر اصيل نيــز عامل خوبى براى كســب شـــادى و نشـــاط است. بســيارى از آهنگیهايى كه جوانهاى
 خشن و آزاردهنده روح هستند.
 پرخوابى، خواب بعـــد از طلوع آنـر آفتاب نيز - آنچنــان كه در روايــات آمده

است - كسالت و خمود گى مى آورد.
 نيز در شــادى انســان مؤثر است. در روايات آمده اســت: يكى از معصومان از ياران خود پر سيدند: آيا با هم شو شوخى
 آنها فرمود: كار خوبى نمى كنى كنيد. البته

-• حزن و شادى
امــام علــى (ع) در خطبـــهـه متقين

 براى روشن شدن اين مطلب و آشنايى
 مقوله افســرد گیى و اندوهگينى اشــاره كنيمّ آدم افسرده احساس گناه مى كند،
 بدىها مىداند، اما فرد محزون اين گونه

 است. حزنى كه به هوشيارى و تحر د منتهى شــود، حزن ممدوح و ســـازنده است. در مقابل حزنى كه تنها حسرت خوردن و گوشهنشينى در آن باشد، به هيجوجه مطلوب نيست و به شادى هم نمىانجامد. بهنظر مــنـ، حزنى كـن كه در حديث از آن ياد شــده، حزن سازنده است. بررسى گذشته و پيگيرى آينده

مى گويد كه در ســفرى به شوشتر، با آيتالله شوشترى كه از بزر ركان فقها و و عرفا بوده، ملاقات داشــتـه استـ د دكتر شــريعتى درباره ايشــان اين تعبير را به كار بردهاند كه جهانى است بنشسته در گوشهای.

 مناجاتهاى عاشـقانه و زيبايى كه در صحيفةٔ ســجاديه اســتـت ما بخشى از خلوت خــود را حتماً بايد با اين دعاها اريا
پر كنيم. צ. ارتباط دائم و مستمر با عالمان دين كه در روايت هم داريم خوشبخت كســى اســت كه با با بزر گان نشست و برخاست كند. و. V
 داشــت ارتباطات يكـ طرفه عمدتا به وابستگى مى|نجامد و خود عامل سلب شادى مىشود.
 و داراى تغذيه مناسـبـ و خوب باشـي ورزش بين جوانهاى ما خيلى فراموش شده است. 9. ارتباط با طبيعت نيز شادى آور است. روانشناسى مى گويد: (آنهايى كه دلبسته يك چیيز مردهاند، وجودشان
هم مرده است.)

امام رضا(ع) مىفرمايد: (اسه چییز
روح انسان را جلا مىبخشد: نگاه كردن به آب روان، به سبزه و بهصورت زيبا صورت زيبايى كه انســان از آن لذت حلال ببــرد.--) ما بايد قدر خودمانـ ران را
 دوست داريم، نغاهمان را به منظر دهاى خـي بد نيندازيم. گوشـمان را با به شــنـيدن صداى ناهنجار عادت ندهيم. گوش و
 جهان بيرون به جهان درون دونند. - ا. ارتباط داشتن با گنجينه غنى

